**Ранобэ:** Сердце Дракона

**Описание:** Он родился заново в мире, где боевые искусства неотличимы от магии. От прошлой жизни ему остались лишь нейро-сеть и пустые желания. Что ждет его впереди? Он мечтал о приключениях и свободе, но у него отняли эти мечты. Как отняли мать, отца и сестру. Отняли королевство и . Но, чтобы вернуть все обратно, . Даже если против него выступит армия — его меч не дрогнет. Даже если император отправит легионы — его шаг не замедлится. Даже если , герои и враги, объединятся против него, то не согнут его железной воли. Его зовут и он идет следом за зовом его драконьего сердца.

**Кол-во глав:** 501-1000

**Глава 500**

Хаджар с упоением ощутил, как в горячую плоть Рыцаря входит лезвие Черного Клинка. Только коснувшись крови и энергетических каналов, меч с жадностью начал поглощать частички Духа, развитые адептом.

Девушка-убийца с ужасом ощущала, как меч, наследие Врага, выкачивает из неё силы. Она, буквально за мгновения, теряла крупицы силы, за которые годами боролась. Проливала пот, кровь и слезы.

С яростным воплем она ударила кулаком по противнику.

Плащ черного тумана окутал Хаджара тесным коконом, но даже это не смогло полностью поглотить удар. Отлетев на добрых пять метров, Хаджар еще столько же прокатился по земле и только после этого смог, вонзив меч в камень, справиться с инерцией.

Сплевывая кровью, он поднимался на ноги. Он буквально всем своим «я» ощущал, как голодно облизывается Черный Клинок. Эта пища — убийцы, пришлась ему даже больше по душе, нежели Камни Энергии, которые, по сути, являлись квинтэссенцией духа.

Всего за пару мгновений пожирания Духа убийцы, его Черный Клинок получил больше, нежели за все предыдущие «обеды» вместе взятые. Что-то внутри этой девушки было такое, что прельщало Клинок. Оно звало его. Заставляло с жадностью тянуться к вражеской плоти.

Хаджару эти чувства были противны.

Как будто кто-то окунул его в чан со смертью. Жуткое, нереалистичное чувство, пришедшее из полузабытых древних инстинктов и переписанных памятью кошмаров.

Но, видя, как сильно ослабла Рыцарь Духа после всего одного ранения, Хаджар понимал — ближний бой его единственный шанс на победу.

— Все эти века, — полусумасшедшим голосом причитала убийца. — Все века, что я носилась по миру в поисках остальных наследников… Века, которые я потратила на служение Ордену Конца… Ты забрал половину из них!

Глаза убийцы, несущей какой-то безумный бред, вспыхнули огнем неистовой ненависти.

— Я не убью тебя, мальчишка. Нет-нет. Я принесу тебя своему Мастеру, Крылу Ворона!

Внезапно Хаджар в очередной раз вздрогнул. Он снова посмотрел за спину девушке. Там, на ветке каким-то чудом уцелевшего дерева, все еще сидел тот самый ворон. Несколько минут назад показавшийся Хаджару смутно знакомым, теперь он предстал в образе напоминания о далеком прошлом.

Хаджар вновь стоял на широкой платформе святая святых обители секты Серных Врат. Он, пришедший биться с её Патриархом, оказался обездвижен и почти уничтожен аурой одного лишь Рыцаря Духа.

Теперь сходства девушки-убийцы и знакомого Патриарха секты были на лицо. Её шлем, её меч, даже её движения — все это напоминало Хаджару о Крыле Ворона.

— Вижу, ты знаешь его, — безумная улыбка искривила лицо убийцы. — О, те муки, которые Повелитель подарит тебе, будут ничем на фоне моих страданий. Готовься к вечности боли, жалкий червь!

Девушка, внезапно, вытянула вперед левую ладонь. Она сжала её на манер меча, а затем с силой вонзила себе же в грудь. Кровь потекла по её доспехам. Она заполняла узоры, которые раньше Хаджар считал простым орнаментом. Придумкой артефактора, изготавливавшего броню.

Ворон за её спиной, взмахнув крыльями и что-то прокаркав, слетел с ветки и исчез по ту сторону черного купола.

Кровь, на доспехах убийцы, вспыхнула ярким светом. Она запылала красным огнем, а по Хаджару ударило давление, сравнимое с тем, что он ощущал рядом с Повелителями. Но при этом оно постепенно ослабевало. Точно так же, как ослабевала и жизнь в Рыцаре Духа.

— Проклятье, — выругался Хаджар и перехватил меч поудобнее.

Эта была одна из тех техник, что выкачивала из адепта саму жизнь. Решение, на которое пойдет не каждый. Отдавать годы и даже века жизни за секунды невероятной силы.

— Молись праотцам, пес! — выкрикнула Рыцарь.

В это же мгновение позади её спины в воздухе вспыхнули очертания цветка. Того самого, что расцвел в трактире под ногами Хаджара. Вместо бутона, у цветка виднелись двенадцать лезвий. А его листья — жуткой формы шлемы.

Хаджар слышал о техниках пути Духа Крови. Они требовали кровавых жертв и потому считались не самыми добропорядочными. И, видимо, одним из условий для призвания в реальность своего Духа, была жертва. Личная жертва.

Ведь иначе бы убийца призвала Дух куда раньше.

По её глазам было видно, что она испытывает жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Но её руки все так же крепко сжимали рукоять клинка. И, будто в подтверждение мыслей Хаджара, реки крови, разлитые по саду, начали втягиваться в её рану.

Дух позади убийцы засиял ярче, а давление, испытываемое Хаджаром, больше не ослабевало.

— Я не убью тебя, мальчика, — голос убийцы звучал совсем не как у человека. Скорее, как у голодного зверя. — Но я сделаю из тебя калеку, неспособного даже на ногах стоять!

— В целом — ничего для меня нового, — хмыкнул Хаджар.

Рыцарь заревела раненным тигром и бросилась в атаку. От её движения, земля, на том месте, где она стояла, вспенилась и взорвалась, оставляя воронку глубиной в метр.

Но для Хаджара в этот момент время остановилось. Меч убийцы застыл где-то в паре миллиметрах от его живота. А сам он все падал и падал. Погружался во тьму, теряясь среди чернил свитка, доставшегося ему после победы над Патриархом.

Что же, теперь он смутно понимал, откуда в Черных Горах мог оказаться клочок наследия Черного Генарала…

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

.........

— Если хоть клочок волос упадет с её волос, вы все узнаете на себе мою ярость! — выкрикнула Энора.

В очередной раз, развернув копье острием вниз, она, призвав все силы, обрушила его на чернильный купол, укрывший двор «Небесного Пруда». Вместе с ней на купол бросили свои силы еще сотня грифоньих всадников. Каждый из них являлся Рыцарем Духа начальной стадии. Вся гвардия клана Марнил в полном сборе.

Здесь не хватало лишь военных вождей и самого Главы. Они сейчас, как и вожди и Главы других кланов, помогали городу.

Энора, в очередной раз выругавшись и увидев тщетность их попыток, развернулась в сторону Даанатана. Над городом поднимались огромные столбы дыма и огня. Слышались крики людей, выстрелы пушек и лязг доспехов городской стражи.

По всему городу, разом, были совершены нападения на старших наследников семи великих кланов, а так же на дворян и аристократов. По последним данным, которые Энора получила от подчиненного, погибли уже около двенадцати тысяч человек. Сколько полегло простолюдинов — никто даже не пытался считать.

Атака, которой подверглась столица, готовилась явно не одно десятилетие. И, видит Великий Лес, зачинщики понесут столь ужасное наказание, что заплачет даже каменная статуя прекрасной девы в саду Бога Войны!

Но сейчас куда важнее было спасти её сестру. Если эти клятые Ласканцы хоть волос на её голове тронут…

Внезапно Энора ощутила приступ паники. Уже давно она не чувствовала ничего подобного. Не чувствовала потому, что мало кто, даже среди Повелителей, мог сравниться в силе с начальницей гвардии клана Марнил, коей и являлась Энора.

Будучи Пиковым Рыцарем Духа, познавшем Оружие в Сердце, она могла на равных биться с Повелителями. И никогда не ощущала, чтобы от них исходила сила, способная напомнить ей о существовании страха.

Сперва она подумала, что волна ужасной силы направлена на них со стороны боев, ведущихся на улицах центральных районов. Но тут же поняла, что это чувство рождено под куполом.

Её воины недоуменно переглядывались. Они тоже это почувствовали.

Внезапно глаза Эноры расширились от смеси ужаса и удивления.

— Назад! — скомандовала она.

Стоящие на вершине купола эльфы бросились в рассыпную. Они успели как раз вовремя, потому как в центре, пробивая иероглиф и разрушая чернильную пелену, поднялся шлейф черной энергии. Будто острый горный хребет он рассек купол и исчез в небе.

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

.........

Хаджар, откашлявшись, смотрел на руки. На них остались золотые разводы от капли эликсира богов. Поглотив её, он использовал образ удара Черного генерала. Что было дальше — он помнил плохо. Он сделал всего один взмах, а мир погрузился во тьму.

Когда же та исчезла, то купол над их головами начал трескаться. В груди убийцы оказался его меч — Черный Клинок, а позади неё по земле расползалась трещина шириной в десять метров. Глубины же её хватало, чтобы туда уже несколько секунд падал водопад из воды и крови.

— Я не уйду одна, — прохрипела Рыцарь Духа.

Она сделала всего один взмах рукой. Стальное жало, расчерчивая пространство, устремилось за спину Хаджару. Тот, ударом ноги, столкнул тело мертвой убийцы с клинка и бросился вдогонку. Но, как бы быстр он не был, а после такой битвы просто не имел шанса угнаться за кинжалом.

Все, на что он оказался способен, схватить его за рукоять, когда он уже на пять сантиметров погрузился в грудь Прайсу.

Тот захрипел. Глаза его открылись. Вены на теле начали стремительно чернеть, а жизнь покидала одного из сыновей клана Герана.

— Проклятье, — прошептал Хаджар, крепче сжимая плечи мечника.

— Ты выиграл, враг мой? — голос Прайса звучал очень тихою

Хаджар кивнул.

Прайс улыбнулся. По уголкам его губ стекали струйки зеленой крови. Тело легчало, и словно гнило изнутри.

— Тогда, кажется, мне придется выпить чарку до дна.

— Помолчи, враг мой. Сейчас придет помощь. Отнесем тебя к лекарю. Вылечим, а потом будем драться от рассвета до заката, а пить вдвое дольше. Помолчи…

Прайс продолжал улыбаться.

— Пообещай мне, враг мой…

Хаджар отрицательно покачал головой.

— Не буду я тебе ничего обещать!

— … пообещай, что в следующей жизни, мы станем друзьями.

Кулак Прайса почти коснулся плеча Хаджара, но, зависнув в нескольких миллиметрах от цели, рухнул безвольной плетью.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 501**

Хаджар смотрел на то, как сквозь рушащийся купол неба проникают лучи света от далеких звезд. Будто легкий, шелковый саван они укрывали тело Прайса, создавая иллюзию серебряного свечение.

Когда же из-за низких облаков выглянула красавица полная луна, то на её фоне начали стремительно увеличиваться черные точки. В ту же секунду что-то необычайно мощное и давящие опустилось на разрушенный сад некогда прекрасного «Небесного Пруда».

Мгновенно все, кому посчастливилось выжить во время атаки, погрузились в глубокий сон. Хаджар, тренировавшийся с Травой Снов, смог чуть дольше противостоять давление, но затем тоже погрузился в бесконечный мрак.

Он его пугал.

Пугал тем, что во мраке ощущалось чье-то присутствие. А это никогда не обнадеживает, когда в недрах твоей собственной души тебя же кто-то ждет.

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

.........

— Лесной сон, — произнесла Энора.

Она вытащила из пространственного амулета небольшой лоскут ткани. Вышитые на нем символы засверкали мерным, зеленоватым сиянием. Руны и иероглифы, слетев с шелка, будто сделанного из листьев, опустились в пробоину в чернильном куполе. Они постепенно росли и увеличивались, пока не начали пульсировать.

Разноцветная пыльца, падающая на территорию двора «Небесного Пруда», могла усыпить даже Повелителя средней стадии. Так что, выждав положенные десять секунд, Энора отдала команду своим воинам:

— Спускаемся!

Запрыгнув на спину верного грифона, Энора пришпорила его и натянула поводья. Мощные крылья хлопнули по разваливающимся куполу и за несколько взмахов переместили её на землю. Еще будучи в воздухе, начальница гвардии дома Марнил успела внимательно рассмотреть поле боя.

От некогда популярного среди знати ресторана не осталось и следа. Земля же, впадины, трещины (особенно одна, огромная, расползающаяся позади тела мертвого Рыцаря Духа), пожары и прочее — все это свидетельствовало о яростной битве. Битве как минимум двух Рыцарей Духа… Но на земле лежало только несколько выживших раненных аристократов уровня Небесного Солдата.

— Сестренка! — Энора, соскочив с грифона, тут же сжала в объятьях свою любимую младшую сестру. — Слава Великому Лесу, ты не пострадала!

Одновременно с этим Энора продолжила осматривать поле боя. Её сестра, старшая наследница клана Марнил, сжимала в руках находящегося при смерти простолюдина. Пусть и полноправного ученика школы Святого Неба, что в принципе равнялось титулу баронета, но все же — простолюдина.

— Помоги ему, сестра, — шептала бледная Дора. — Прошу, помоги.

После этого она обмякла в руках сестры. Артефакт Лесного сна не действовал на эльфов, так что это был не сон, а обморок. Что же такого произошло, раз Дора, судя по всему, даже молот в руки не брала. Она только лишь крепко обнимала этого полумертвого островитянина.

— Спи, сестра, спи, — Энора гладила её по белоснежным волосам. — Все беды и горе уйдут. Я тут. Все будет хорошо.

Чуть в отдалении лежало еще несколько тел. Одно из них дышало. Энора, наморщив лоб, не сразу, но узнала сперва мечника, а затем и островитянина. Когда, около недели назад, она забирала свою сестру со стычки с противоборствующими школами, то видела именно этих двоих.

Дора тогда еще заявила, что они её друзья, но простолюдины быстро отказались от такой чести. ЗА это Энора была им благодарна. Не к месту старшей наследнице водить дружбу с босоногими дворнягами.

Напротив безоружного, израненного мальчишки лежала мертвая Рыцарь Духа. Внешне, за исключениям множества ран от меча, она выглядела вполне себе «нормальным трупом». Но Энора, прожившая три века на этой земле, стала главой гвардии эльфов не за красивые глаза.

Им она доверяла в последнюю очередь.

Одного взгляда сквозь Реку Мира было достаточно, чтобы понять — тело ни к демонам не в порядке. Энергетические каналы были не просто разорваны, а будто бы… разгрызаны. Как если бы какое-то неведомое создание проникло в душу адепта и попросту сожрало бы большую часть меридиан и узлов.

Но даже не это заставило опытную военачальницу Энору Марнил содрогнуться.

Куда сильнее её нервировал и даже пугал тот факт, что Ядро силы у мертвой Рыцаря Духа было высушено… Выпито до состояния, когда даже у смертного энергии, наверное, было бы больше.

— Что здесь, к демонам, произошло, — прошептала Энора.

Она еще крепче прижала к себе Дору, а свободной рукой потянулась к копью.

— Миледи, — отсалютовал ближайший эльф. — Мы обыскали все окрестности, но так и не нашли ни одного живого или мертвого Повелителя.

— Что говорят дозорные в небе?

— Никто не покидал выставленного периметра.

— Проклятье, — выругалась Энора.

Даже если бы этот Повелитель специализировался на техниках уклонения, то не смог бы уйти от их артефактов слежения. А это значит, что-либо он все еще находился где-то здесь, что очень маловероятно, ибо уйти от сотни Рыцарей попросту невозможно, либо его и вовсе не было.

Энора еще раз посмотрела на мальчишку и лежащего рядом с ним адепта.

Нет.

Глупо полагать, что шестнадцатилетний босоножка умудрился раздобыть артефакт, который заключал в себе столь невероятную мощь.

— Великий Лес! — Энора сжала копье и поднялась на ноги.

Легко удерживая на весу Дору, она усилием воли убрала труп убийцы в пространственный артефакт.

— Свидетели? — спросила она, все еще в нерешительности смотря на своего грифона.

— Говорят, что перед тем, как опустился купол, они видели, как из Небесного Пруда сбегали Диносы.

— Диносы? — глаза Эноры сверкнули жарким пламенем.

— Да, миледи, — кивнул гвардеец. Его остроконечный, золотой шлем поймал отсвет пожара. — По описанию это младший наследник Том Динос и его слуга — Анис.

Пожар в глазах Эноры тут же погас.

— Слуга, — с болезненной усмешкой повторила она. — Если бы эта слуга захотела, то здесь лежала бы гора трупов этих демоновых Ласканцев, а их главарь была бы покрошена на тысячу мелких кусочков.

Слуга… Что за глупости… Если бы не события двухлетней давности, потрясшие весь Даанатан, то Анис до сих пор являлась бы старшей наследницей клана Хищных Клинков. Второй по силе в молодом поколении Диносов.

Энора сильно сомневалась, что она сама, используя все свои тузы и артефакты, смогла бы даже не победить, а выжить в прямом столкновении с Анис Динос. И о чем все это говорило? О том, что демонов Том, вечная плакса, прячущаяся за юбку сестры, приказал ей сбежать с поля боя.

— Уходим, — отдала короткий приказ Энора.

Сотня воинов, отсалютовав, разом запрыгнули на спины своих боевых грифонов. Энора, погладив по покрытому шрамами клюву верного друга, с котором прошла через тысячи сражений, внезапно ощутила, как крепко её сжимает сестра.

— Ах, тысяча демонов мне в постель! — вскрикнула она. — Возьмите этих двух!

— Да, миледи!

Двое ближайших к Эноре воинов соскочили на землю и бережно подняли на седла раненных простолюдинов. Варвара из северных королевств и островитянина.

— Летим домой, — скомандовала Энора.

Захлопали крылья могучих животных. Они легко взмыли в ночное небо и, развернувшись, полетели в сторону родного района. Позади все еще пылали остатки сада «Небесного Пруда». Стонали раненные и умирающие.

Но проблемы людей не заботили Энору Марнил. Она выполнила свой долг — забрала свою сестру. Все остальное пусть решают городские власти или сам Император.

Она городская стража уже спешила на выручку своим сородичам. А Энору и без того коробил тот факт, что ей пришлось возиться с двумя короткоухими.

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

.........

— «Где я» — пронеслось в сознании Хаджара.

Он плыл во тьме, а иногда вокруг него вспыхивали мутные сцены чьего-то прошлого. Порой ему казалось, что его собственно, но вскоре он осознавал, что нет — чужого.

Хаджар не мог разобрать ни окружения, ни силуэтов. Лишь тени и эхо приглушенных, далеких голосов. Таких же размытых, как и все вокруг.

— Кто это, мой повелитель? — звучало далекое эхо.

— Бель, — ответил второй голос. — С этого дня она будет жить с нами.

— Отпусти меня, грязный ублюдок!

— Ты назвала ублюдком бога?! — и смех, сравнимый разве что с весенним громом.

Затем еще сцены. Еще и еще. Целый ворох, в котором Хаджар мог слышать голоса, порой различать смутные очертания фигур, но не более.

А потом все прекратилось.

Он стоял в знакомом месте. Вот только теперь не было той радости и предвкушения, как прежде, когда он оказывался на бескрайнем заливном лугу. Ужасно одиноко теперь выглядел единственный камень, стоящий н холме посреди бескрайней равнины, укрытой травой.

— Учитель, — печально вздохнул Хаджар.

— А ты вырос.

Машинально обнажая меч, Хаджар обернулся. Теперь, помимо камня, здесь находилось старое, посеревшее дерево на ветви которого сидел крупный ворон.

— Ну здравствуй, потомок мой.

И голос исходил именно от жуткого вида птицы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 502**

— Энора?

— Быстрее, быстрее! Иначе они оба сейчас отправятся к праотцам!

Воины внесли два тела в просторные чертоги. Потолок лекарской выглядел свившимися кронами деревьев, хотя на самом деле был сделан из редчайшей и прочнейшей породы камней. Многие ювелиры сочли бы за честь работать с таким материалом и удавились бы от зависти, когда увидели, как используют их Марнилы.

Как строительный камень для своих домов.

— Что случилось, Энора?

В белых одеяниях, посреди лекарской, стояла высокая златовласая женщина. Её розовая кожа будто излучала свет, а длинные волосы водопадом опускались на точеные плечи.

Она была красива настолько, насколько только может быть красивой женщина.

— Поторопись, тетя, они умирают!

Сестра главы клана, несмотря на внешнюю молодость, была стара. Стара настолько, что порой могла смотреть на небо и не понимать, где именно она находится. Ведь когда-то там, в вышине, светили совсем другие звезды.

Помимо покрытой пеной и потом Эноры с её воинами, в лекарской больше никого не было. Уже несколько лет клан Марнил, по приказу их главы, не вступал в военные дрязги империй. Так что лечить было некого.

— Странно, — протянула древняя целительница.

— Да, я знаю тетя, это людские простолюдины. Почему я их привела, будешь потом разбираться со своей обожаемой племянницей.

Эльфийка улыбнулась и нежно провела по волосам Эноры. Та тут же успокоилась. Её лицо порозовело, дыхание выровнялось, а усталость как рукой сняло. Одним лишь только касанием древнее создание смогло полностью восстановить силы своей племянницы.

— Нет ничего странного в том, чтобы молиться другим богам и носить короткие уши, любимая моя, — улыбка тетки всегда немного напрягала Энору. В ней она видела свет тех тысяч лет, что прожила Гера. — Странное в другом.

Она подошла к островитянину. Прикрыв глаза, коснулась его груди. Энора понятия не имела, что там происходило, но спустя пару мгновения Гера начала медленно поднимать ладонь.

Островитянин забился в судорогах. Что-то мыча и крича, она пытался дотянуться руками до груди, но не мог ими пошевелить.

С чавканьем и хлюпаньем, Гера буквально вытянула из тела островитянина сгусток зеленой жижи. С отвращением посмотрев на него, шевелящийся и пищавший, она сожгла его в пламени своей энергии.

Островитянин успокоился и погрузился в глубокий сон.

Гера дважды провела ему по лбу рукой, после чего поднялась с края койки.

— Проспит трое суток и будет даже лучше прежнего. Я расширила ему каналы и укрепила узлы. Вывела всю грязь и все нечистоты. Из него и так бы получился сильный адепт, а теперь он станет еще сильнее и добьется этого быстрее.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — просипела Энора.

За услуги Геры многие кланы были готовы платить астрономические сумы. И платили. Те же Диносы, в свое время, для расширения и очистки каналов своего молодого поколения, отдали Марнилам Императорских артефактов не по количеству, а по весу!

За такую сумму можно было преспокойно купить целый квартал в Даанатане!

— Потому что он спас жизнь твоей сестре.

— Скорее это она его спасла.

Гера улыбнулась. Её племянница, сущее дитя, еще так многого не знала об этом мире.

— Но странность не в нем, — лицо целительницы посуровело.

Она подошла к бледному мечнику. Попыталась было коснуться его лица, но тут же с опаской отдернула руку.

— Что такое, тетя?

Энора тут же оказалась рядом с Герой. Её обнаженное копье светилось золотом. Гвардейцы разом обнажили оружие и приставили клинки к телу лежащего на полу человека.

Гера с интересом облизнула пальцы и посмотрела на вплетенные в волосы юноши фенечки.

— Работы пустынного шамана, — с удивлением произнесла она.

— Какая-то безделушка смогла ранить тебя?

Энора с удивлением посмотрела на исчезающий с пальцев тетки черный ожог.

— В этом и начинается странность, моя любимая, — Гера вздохнула и опустилась рядом с умирающим. — Это даже не артефакт. Просто вырезанные на старой кости символы. В них нет ни капли энергии.

— Тогда в чем дело?

— В том, или в чем, что эти безделушки энергией питает.

— Мне их отрезать?

Энора уже занесла копье, но её остановил властный взмах руки Геры. Когда надо было, целительница умела предстать в образе «левой руки» их Главы. Гера, являясь весьма посредственным Повелителем, была безумно одарена в лекарском искусстве. Именно за это её ценили и уважали.

— Не торопись, — спокойно произнесла Гера. — Боюсь, это может сделать только хуже.

Не касаясь тела, Гера начала водить над ними руками.

Энора десятки раз видела, как её тетя со спокойным и безмятежным видом поднимала едва ли не мертвых из могилы. Там, где пасовали лучшие лекари-повелители империи, она справлялась с работой за полчаса, максимум час.

Семья самого Императора обращалась к ней при необходимости. Но впервые в жизни Энора наблюдала за тем, как Гера до крови прикусывала губу, пытаясь сохранить концентрацию.

Её руки дрожали, а некогда розовая и молодая кожа начинала сереть и покрываться морщинами.

Юноша на полу, как и его друг недавно, задергался в конвульсиях и из его горла вырвался нечеловеческий рык. Глухой и низкий, он прокатился по сводам и заставил бывалых воинов, Рыцарей Духа, отшатнуться в сторону.

— Все, больше не могу, — разом постаревшая, растерявшая красоту Гера, отодвинулась и опустилась на каменные плиты.

Многочисленные раны на теле мечника затянулись. Но вот только тетя так и не смогла полностью исцелить его. Энора с удивлением рассматривала грубые, страшной формы шрамы.

Правда уже через мгновение её куда больше волновало состояние самой Геры. Тетя постепенно приходила в себя. Её кожа вновь становилась подтянутой и упругой, исчезали морщины с лица, а седые волосы приобретали золотистый оттенок.

Она молодела так же стремительно, как и старела.

— Все в пор…

Энора не успела договорить. Её перебил хрип юноши, лежащего на полу. Тот, пусть и с закрытыми ранами, дышал все так же прерывисто. Жизнь постепенно покидала его. Даже столь неопытной в целительстве Эноре было понятно, что мечник умирает.

— Нет, не все в порядке, — покачала головой Гера. Подобрав одежды, она снова села рядом с юношей. — Я вылечила его тело. Как физическое, так и энергетическое.

— Но почему он умирает?

— Потому что ранена душа.

Энора пригляделась.

— Но я не вижу душевных ран. Он ведь не истекает энергией.

Гера улыбнулась. Она хотела было погладить мальчика по волосам, но вовремя одёрнула руку. Слишком опасно зазвенели фенечки в черных волосах, стоило только эльфийки приблизить к ним свою ладонь.

— Так же, как существует множество разновидностей ран плоти, существует еще большее количество ран души, — Гера вспомнила старые, больше похожие на сказки, лекции её Учителя. Существа, пришедшего из далекой страны. Страны Бессмертных. — Я никогда не сталкивалась с подобным, но мой учитель рассказывал мне, что…

Гера посмотрела на свою племянницу.

— Впрочем, не важно. Эти знания тебе никак не помогут, если даже не навредят. Если ты и вправду захочешь, а покажу тебе копию записей, которые выменяла своего старого друга.

— Того пустынного старика?

Гера не стала уточнять, что Рахаим, в день, когда они встретились, был безусым наивным юнцом, а сама Гера, на тот момент, уже находилась на излете своей линии жизни. Вскоре она, как и её брат, уйдут обратно в Великий Лес и единственное, что их заботило — успеть подготовить к их уходу молодые поколения.

— Можно сказать и так. А теперь позволь я кое-что попробую.

Гера прикрыла глаза и начала использовать технику, которую тренировала лишь из собственного любопытства. Еще ни разу, за всю свою жизнь, она не применяла её ни на ком, кроме подопытных кроликов.

Отделив часть своей души (на словах — ерунда, а на деле Гере для этого потребовались три тысячи лет тренировок), она отправила её в путешествие к душе юноши.

Мир Душ был чем-то схож с Рекой Душ и реальностью одновременно и, в то же время, разительно отличался. Увы, у Геры никогда не находилось нужных слов для его описания.

Подойдя ближе к душе мальчика, она сразу поняла, что её так смутило. Складывалось такое впечатление, будто что-то откусило от ней приличный кусок. Вырвало с корнем, лишив мечника возможности использовать истинный путь развития.

Причем эта рана никак не была связана с печатью Духа Меча. Напротив, Дух будто бы пытался скрепить эту рану. Излечить её или, хотя бы, зарубцевать.

Но ему что-то мешало.

Что-то черное.

Что-то древнее.

Могущественное.

Гера подошла чуть ближе. Она протянула «руку»…

— «УБИРАЙСЯ!».

— Великий Лес! — вскрикнула Энора.

Гера, только что спокойно сидевшая рядом с мечником, внезапно отлетела от него на десяток метров. Выглядело это так, будто нечто невидимое ударило по ней. Но, к демонам, что было способно нанести невидимый удар, способный ранить Повелителя?!

— Отнесите его у Древу Духов.

— Но тетя…

— Немедленно! — в глазах Геры горело пламя войны. Энора не рискнула перечить. Старая эльфийка, вытирая выступившую на уголках губ кровь, медленно поднималась. — Вместе со своими воинами встань там караулом. Ждите меня с отцом. Я вернусь через два дня. К этому времени, если не умрет раньше, он еще не должен будет очнуться.

— А если все же очнется?

Гера посмотрела еще раз на бледного юношу.

— То ты его убьешь. Убьешь немедленно! Вырвешь сердце, отрубишь голову и все конечности. Потом положишь в разные котлы и сожжешь, а прах развеешь по всем ветрам, что сможешь отыскать в небе!

С этими словами, оставив шокированную Эноры позади, Гера развернулась и помчалась прочь из лекарской. Ей срочно нужно было найти брата. Только он обладал необходимыми знаниями, чтобы принять решение.

Решение — что делать с потомком Врага, оказавшегося в их руках.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 503**

— Повторю свой вопрос? — Хаджар поудобнее перехватил клинок. — Кто ты и что делаешь внутри моей души?

Ворон спорхнул с дерева и уселся на камень. Аккурат на то самое место, где когда-то сидел Учитель Хаджара.

— Ты знаешь кто я, — произнес ворон.

Его голос звучал спокойно и слегка тихо, но при этом чисто и незамутненно. Будто всю жизнь это создание только и делало, что пело. Ни у одного живого существа не могло быть такого голоса.

— Черный Генерал?

Ворон расправил крылья и встрепенулся. Казалось, что еще немного и он броситься в яростную атаку на Хаджара, но тот сдержался.

— Ты знаешь мое имя, потомок, — в голосе древнего духа (или не совсем духа) звучала сталь. — Ни к чему вспоминать кличку, данную мне теми, кто называл себя хозяевами.

Хаджар кивнул, но меча не убрал. За годы своей жизни Хаджар повстречал достаточное количество людей и нелюдей всех мастей, чтобы понимать заранее, когда можно ослабить защиту, а когда нет.

Причем, так складывалось по жизни, что «нет» случалось куда как чаще, чем «да».

— Не находишь несколько глупым направлять на меня мой же меч? — сталь исчезла из голоса ворона. Вместо неё в нем поселилась добрая насмешка.

Что же, правильно говорят, что те, кто хочет отнять у тебя жизнь, улыбаются тебе ярче и дружелюбнее всех прочих.

— Если бы ты мог, то наверняка бы уже заставил меня его убрать.

Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Синие человеческие и красные вороньи. Хаджар все так же сжимал Черный Клинок, что, наверное, действительно выглядело глупо. Он направлял на своего предка его же оружие, ставшее едва ли не центральным персонажем некоторых из легенд о Черном Генерале.

Правда они все больше походили на страшилки для детей, но это уже мелочи.

Наконец ворон вздохнул и словно бы даже поднес крыло к клюву. Будто как человек пытался помассировать переносицу или нечто в этом роде.

— И почему же ты настроен ко мне враждебно, потомок мой?

— Дай-ка подумать, — Хаджар сделал вид, что задумался. — Потому что на протяжении целой жизни мне рассказывают о том, какие прегрешения ты совершил, но о добродетелях я что-то не слышал. И хватит уже с этим «мой потомок». Если ты не в курсе, у меня тоже есть имя.

— Историю пишут победители, — как ни в чем не бывало, парировал ворон. Почему-то называть его по имени у Хаджара желания особого не было. — А что касается «потомка», то это ведь истины. Ты, Хаджар, плоть от плоти моей. Кровь от крови.

— И совсем недавно моя очень-очень-очень дальняя родственница по этой самой крови собиралась меня убить. И, почему-то мне кажется, для неё это в порядке вещей — убивать прочих твоих потомков.

Ворон склонил голову на бок. Его глаза вспыхнули кровавыми рубинами.

— Тебе ли не знать, о Безумный Генерал, что сильнейшие рождаются на крови тех, кого они победили! — Хаджар часто слышал военные барабаны. Их мерный стук, ускоряющий сердце и заставляющие война биться с удвоенной яростью. Но еще никогда прежде он не слышал этого звука в чьем-то голосе. Никогда, вплоть до этого самого дня. — О, не удивляйся так, потомок мой. Я видел твою жизнь. Всю. От самого начала и до того момента, как ты одолел одну из моих дочерей.

— Я за тебя рад, — Хаджару все меньше нравилось русло, в которое клонился этот разговор. — Не могу сказать, что рад за себя. Предпочел бы не иметь тебя в качестве своего предка. Это не очень-то весело, когда за тобой охотится все Духи этого мира.

Ворон засмеялся. Его смех очень походил на могильный птичий клекот.

— Хаджара Дархана, потомка первого среди Дарханов, останавливают сложности.

— Если ты действительно видел всю мою жизнь, то знаешь, что это не так.

— Знаю, — кивнула птица. Выглядело это жутковато. — И именно поэтому предлагаю тебе небольшую сделку.

Хаджар посмотрел в глаза ворону. В них он не смог прочитать никаких эмоций.

— И что же это за сделка.

— Понимаю твою настороженность, потомок мой, — ворон смахнул крылом с камня какую-то соринку. — Хельмер не из тех, с кем я бы посоветовал тебе вести торги. Однажды это подвело меня самого.

Хаджар хотел было возразить, что и сам разберется с каким демоном ему заключать сделку, а с каким нет, но вовремя понял, что это будет сущим ребячеством.

— Я все еще не слышал сути сделки.

— О, она весьма проста, — если вороны умели улыбаться, то явно была именно она — воронья улыбка. — Видишь ли, наши с тобой цели весьма похожи.

— К примеру?

— Все просто — ты не очень любишь богов, а я их ненавижу. Объединим наши усилия и оба добьемся желаемого.

Плечи Хаджара содрогнулись, а затем уже он сам залился едва ли не истерическим хохотом.

— Ты видел всю мою жизнь, старый Дух, и действительно думаешь, что сможешь провести меня таким простым трюком?

— Никто не собирается тебя обманывать, потомок мой.

— Я уже сказал — хватит! Хватит с этим потомком! Ты не сказал ни какая цель у тебя, ни в какую цену мне обойдется эта сделка. Такие условия примет только глупец или мальчишка. Я не являюсь ни тем, ни другим.

Перья на шее ворона вздыбились, а когти начали опасно сверкать по камню. Высекая искры, они выглядели острыми клинками, которые могли бы с легкостью вспороть душу Хадажру.

— Не дерзи мне, дитя! Я сражался с монстрами и повергал титанов еще во времена, когда не зажглись первые звезды! Я и был одним из тех, кто из зажигал! Весь этот мир немногим старше меня! Для меня ты лишь пыль на полоске времени столь краткой, что точка по сравнению с ней — океан.

— Ну так и убирайся туда, откуда пришел!

Два, полных гордости и ярости взгляда, сверлили друг друга. А потом вновь прозвучал смех, похожий на клекот.

— Ты так похож на меня, юный Хаджар. Только сам этого не осознаешь.

— Возможно, — не стал отрицать Хаджар. — На этом мы закончили?

Внезапно ворон дернул головой и посмотрел куда-то в сторону неба. Он взмахнул крыльями так яростно, будто хотел кого-то ими прогнать.

— У нас мало времени, Хаджар, — в голосе ворона звучала тревога. — Потомки старого духа обнаружили меня. Мне придется скрыться на какое-то время, но не думай, что этот разговор закончен. Я буду рядом, мой потомок, как был рядом всегда.

— Можешь скрываться хоть всю оставшуюся вечность, — пожал плечами Хаджар и убрал меч.

Теперь он был уверен, что вороне причинит ему вреда — Хаджар был нужен своему предку. Вот только лучше бы Враг так и оставался тенью далекого прошлого.

— Вот мое предложение, потомок. Прими меня в качестве своего Учителя, и я научу тебя всему, что я знал. И, поверь мне, в этом мире нет ни одного мечника, кто превзошел бы меня.

Стать учеником Врага? Величайшего из когда-либо живших мечников? Того, чья сила была сравнима с силой самого Бога Войны Дергера? Наверное, прими Хаджара это предложение, то всегда за пару лет смог бы свысока смотреть даже на самого Императора Дарнаса. А еще через пару десятилетий, ходить по Стране Бессмертных так, будто он её хозяин.

Сила, которую сулил Черный Генерал, действительно была огромной. Взять хотя бы только один рисунок его удара. Выполненный, благодаря капле эликсира Богов, в половину от силы, он обладал просто чудовищной мощью.

Только глупец бы не согласился на такое предложение. Или же полный безумец…

— Извини, но у меня уже есть Учитель. Величайший дракон из когда-либо живших — мой далекий предок. Единственный предок!

Глаза ворона вспыхнули красным.

— Ты еще пожалеешь! — выкрикнул он, а затем мир погрузился во тьму.

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

.........

Первым, что увидел Хаджар, когда пришел в себя, был наставленный ему в лицо клинок.

— Молись, потомок Врага, ибо сейчас ты умрешь.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 504**

Клинок держал в руках… вернее — держало некое существо. Внешне гуманоидное, оно имело человеческие черты. Вот только даже не седые, а белые волосы, обрамлявшие подобие резко очерченного лица, были покрыты густой древесной корой. Глаза скорее напоминали выдолбленные дятлом впадинки на дереве.

Морщинистые руки — высушенные ветви, а дыхание — шелест летних крон в теплую погоду.

Одежды, в которое было одето существо, напоминали лесной покров. Как будто кто-то безумно сильный зачерпнул ладонью лесной ковер. Мох, листья, грибы, ветви, все это было присутствовало здесь.

Хаджар никогда воочию не видел Короля Эльфов, но предположил, что это он.

— Ваше высочество, — кивнул Хаджар.

Не сводя взгляда с кончика клинка, Хаджар заметил стоявшую по правую руку леди. Несмотря на то, что она выглядела почти так же прекрасно, как дух оазиса Курхадана, Хаджар понимал, что она никак не может быть человеком.

За свою весьма короткую жизнь, он повстречал достаточное количество древних. Как бы те не маскировались, их всегда можно было узнать по глазам. В них плескалось само время.

Король Эльфов всего-лишь нахмурил свои древесные брови, а Хаджар ощутил такую волну силы, что её одной хватило бы, чтобы смыть с лица земли всех учеников внешнего круга школы Святого Неба.

Возможно, еще и полноправных тоже.

— Постой! — воскликнула прекрасная эльфийка.

Она опустила ладонь на рукоять меча своего короля.

— Постой, брат, — повторила уже шепотом.

— Гера, опомнись! — даже голос у этого существа звучал как-то «по-лесному». Как далекий птичий крик в кустах. — Перед нами потомок Врага, если уже не сам Враг!

— Сам Враг? — переспросил Хаджар. Почему-то он чувствовал себя спокойно. — А он разве не мертв?

— Нельзя убить того, кто не был рожден! — в сердцах выкрикнул Король.

Вокруг него вновь начали собираться волны силы. От их присутствия дрожал воздух и, кажется, немного трескалась ткань пространства. Проявлялось это в виде странных всполохах, появляющихся в воздухе вокруг них.

— Остановись! — эльфийка по имени «Гера», раскинув руки в стороны, встала на пути клинка. — Ты собираешься убить невинного!

— К Великому Лесу повинен он в чем-то или нет! Он потомок Врага! Наш священный долг изжить со света каждого из них!

Хаджар все так же спокойно, полулежа, взирал на происходящее. В данный момент вокруг него бушевали такие силы, что она даже помыслить не мог что-то изменить. Бывают моменты, когда лучшее действие — полное бездействие.

Это был один из таких.

— Или ты не помнишь, что произошло в Ласкане, когда один из потомков Врага отдал ему свою душу?! Целое Королевство превратилось в одно сплошное море крови! И сколько потребовалось Повелителей, чтобы остановить жалкого Небесного Солдата?!

— Продаст душу? — робко поинтересовался Хаджар.

На этот раз его проигнорировали. Родственники продолжили препираться, а Хаджар в который раз воздал хвалу паранойе Эйнена. Она, как любая другая болезнь, передалась и Хаджару. Порой сильно вредила жить, это безусловно, но в данном случае, возможно, спасла жизнь.

В мире боевых искусств никогда и ничего не дается «просто так». Даже его далекий предок, дракон Травес, был вынужден затребовать справедливую цену за свое сердце. Цену, которую, кстати, Хаджар пока так и не узнал…

Что же до Врага, Черного Генерала, то он предложил свою силу, казалось бы, почти за даром. Всего-лишь объединить усилия. Так звучала формулировка. Ну да, разумеется, объединить усилия с древним существом, которого боялись даже Боги. Ну, большая их часть.

Наверняка такое объединение подразумевало скорое поглощение.

— Ты сама почувствовала Гера, что в нем находится необычайно крупный осколок души Врага! Ни один народ еще никогда не сталкивался с подобным!

— Но этот осколок надежно заперт! — возражала эльфийка. Хаджар же уже окончательно потерял нить их разговора.

— Заперт душой этого мальчишки?! — от повышенного тона Короля Эльфов сами токи силы вокруг начали дрожать. — Или может ты мне скажешь кто именно был способен расщепить его душу надвое, чтобы скрепить второй половиной Врага?! И как долго продержится эта печать?!

— Я не знаю, брат. Но то, что я знаю точно, так это одно — перед ним сидит юноша, а не Враг. Как бы ни был силен Черный Генерал, он не властен над свободой воли. Как любой Дух или же Бог, он не может заставить человека делать то, что тот не захочет сам. А теперь посмотри в его глаза, — Гера отодвинулась в сторону и указала на лицо Хаджара. — разве ты видишь в них хотя бы тень Дархана.

Хаджар играл в гляделки со многими тварями и существами, намного сильнее и древнее, нежели этот Король. Но было в старом эльфе нечто такое, что едва не заставило Хаджара опустить взгляд в землю.

Но стоило только ему ощутить этот порыв, как гнев и ярость поднялись в недрах. На самого себя. За секундную слабость.

Король Эльфов видел в своей жизни многое. Без преуменьшение, во всем Даанатане, да и, пожалуй, Дарнасе, он был старейшим из живущих. Великую Войну он помнил не по рассказам матерей, превратившихся в забытые сказки, а по записям Первого Короля Эльфов, с которым его разделяли каких-то сорок поколений.

И он прекрасно осознавал всю ту опасность, что представлял собой Враг и по сей день. Не даром по миру бродит не только Орден Ворона, пытающийся воскресить своего предка, но и Орден Света, который борется с этой нечистью. Выжигает её горячим пламенем и клинком.

И, видит Великий Лес, даже если бы Король Эльфов за всю свою жизнь не сделал ничего выдающегося (а он сделал), то одно это убийство… Нет, не убийство — а правосудие. То один этот акт правосудия был бы достаточен, чтобы он без стеснения смотрел в глаза предкам на Вечном Лугу.

Возможно он действительно не видел Врага в чистом и таком сильном взгляде мальчика, но ведь они говорили о Враге! Том, кто прославился не только искусством владения меча, но и ложью, искушением и обманом. Тот, кто хоть однажды даже просто заговорил с Врагом, уже стал частичкой его плана.

Невозможно встретить первого из Дарханов и остаться чистым. Этот как войти в озеро со смолой и попытаться отмыться в дожде — ничего не выйдет.

Может сейчас мальчик и не был отравлен ядом истинного зла, но вскоре

— Прости меня, мальчик, — вздохнуло существо.

Взмахом руки оно отодвинуло кричащую Геру в сторону. Та, опутанная незримыми нитями, зависла в нескольких метрах в воздухе. Хаджара же, будто букашку, придавила к земле лавина энергии.

Меч, направленный ему прямо между глаз, засиял так ярко, что глаза ослепило. Хаджар не имел возможности не призвать Черный Клинок, ни использовать Зов. Он просто лежал, раздавленный давлением чужой силы и ждал своей участи.

Мыслей не было. Как, впрочем, и сожалений. Может, прими он предложение Черного Генерала, то выжил бы. Вот только что за жизнь такая — быть рабом пусть даже столь сильного существа.

Хаджар Дархан уже носил в своей жизни рабский ошейник. Надетый по чужой воли, он потратил слишком много сил и времени, чтобы снять его. И не собирался сам же на себя его надевать.

Лучше умереть свободным, чем жить без чести.

Вот только смерть все не шла к нему. И не то, чтобы старушка так сильно не желала заключить в свои объятья Хаджара. Нет, он столько раз ускользал из её лап, что она, наверное, просто мечтала пройтись по его линии жизни своей косой.

Постепенно к глазам возвращалась способность видеть. Сперва проступили общие черты, затем появились цвета, а потом Хаджар увидел как недоумевающий эльф смотрел на розовый лепесток, опустившийся на самый кончик его клинка.

— Но почему, Великий Предок? — вздохнул Эльф.

Лепесток, будто отвечая, взлетел и унесся в бесконечный танец на потоках ветра.

— Что же, — смятение в глазах Короля Эльфов сменилось сталью. — Значит сегодня еще не день твоей смерти, потомок Врага.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 505**

После того, как давление исчезло, Хаджар смог, наконец-то, подняться на ноги и осмотреться. Сперва ему показалось, что он стоит на каком-то дощечатом полу, но, приглядевшись, он понял, что это просто очень широкий и ровный изгиб огромной ветви.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Он стоял вовсе не в светлом зале, окрашенном в розоватые тона. Нет. Это была крона огромного дерева. И тем чуднее казался серый окрас его ствола и веток, на фоне розовых листьев и зеленого покрова окружавшего их леса.

Дерево, даже не требуя взгляда сквозь Реку Миру, казалось весьма необычным. Редким. Еще один листок, копия того, что недавно упал на клинок Эльфа (чем изменил, к счастью Хаджара, его решение) опустился на ладонь Хаджару.

В одном этом листочке содержалось Духа больше, нежели в Ядре убийцы — Рыцаря Духа.

— Что с Эйненом и Дорой?! — спохватился Хаджар.

— С ними все в порядке, — ответила Гера. Она, спустившись обратно на «землю», теперь поправляла прическу и свои одеяния из неизвестной Хаджару, но с виду безумно дорогой ткани. — Вижу, ты мне не веришь, маленький воин.

— Недоверие — одна из моих отличительных черт.

Эльфийка подошла к нему и потянулась было к волосам, но почему-то тут же одернула руку. Опасливо прижав её к груди, она сделала шаг назад.

— Возможно именно эта черта и спасла твою жизнь. Пока спасла…

Хаджар вздохнул и потер переносицу. Он уже привык, что древние существа всегда говорили так, будто собеседник просто обязан был располагать теми же знаниями, что и они сами.

— Достопочтенный Король Эльфов, — Хаджар отсалютовал. — Миледи Гера. Я выражусь максимально понятно. Я, дерьмо всех демонов, ничего не понимаю в ваших смутных намеках.

Услышав столь откровенное ругательство, высокорожденные эльфы скривились. Первым пришел в себя Король. Он, все это время разглядывавший дерево, внутри крон которого они и стояли, повернулся к Хаджару. Во взгляде древнего создания все еще плескалась ненависть, но теперь её что-то сдерживало.

— Что ты знаешь о Враге, человек? — спросил он.

Еще никогда прежде, даже из уст Хельмера и духа Курхадана, Хаджар не слышал, чтобы слово «человек» произносили вот так. Будто какое-то грязное и пошлое ругательство. Оскорбление, за которое надо немедленно вызывать на дуэль, иначе на веки покроешь себя пятном бесчестия.

Учитывая, что ладонь эльфа при этом лежала на рукояти его клинка, то нетрудно было догадаться, что Король пытается вывести собеседника из себя. Даже попытайся Хаджар сейчас обнажить клинок, как его немедленно отправили бы к праотцам. И это в лучшем случае…

— Немногое.

И Хаджар рассказал эльфам то, что знал о Враге. Что-то он, разумеется, утаил. Например тот факт, что мог призвать в реальность оружие Черного Генерала и то, что недавно имел с ним небольшую беседу.

Хотя последнее, каким-то чудесным образом, уже было известно эльфам.

— Рано или поздно, каждый из потомков Врага сталкивается с ним лицом к лицу, — в голосе эльфа явно звучало неприкрытое омерзение. — Кто-то позже, кто-то раньше, но этот вирус поражает всех зараженных.

— Я не особо ратую за своего предка, но не называю острые уши вирусом.

В глазах эльфа вспыхнул гнев, но его вовремя уняла ладонь Геры, легшая Королю на плечо. Тот произнес что-то на неизвестном Хаджару языке. И, судя по реакции Геры, это явно было нечто нелицеприятное.

— Мы употребляем слово «потомок», — её голос, в отличии от брата, звучал пусть и нереально, но весьма приятно. — лишь чтобы тебе было понятнее, маленький воин. На деле же сравнивать нас, потомков Великого Леса, с тобой — бесполезно.

— Унизительно, — «прохрустел» Король.

Гера, снисходительно посмотрев на сородича, продолжила.

— Мы являемся потомками по Духу. Частичка Духа некогда разделилась и влилась в нашего Великого Предка.

Хаджар снова посмотрел себе под ноги, а потом на кроны дерева. Кажется, только недавно эльф адресовал подобное обращение — «Великий Предок», листочку, упавшему с ближайшей ветки.

— Все верно, маленький воин, — кивнула Гера. — Каждый из эльфов, кто умер не от ран, а от старости, превращается в дерево. И сейчас ты находишься не только в нашем святилище, но и на кладбище.

Хаджар сглотнул. Он слышал рассказы Эйнена о том, что эльфы, со временем, возвращаются в свой первозданный древесный вид. Но одно дело слышать и может даже верить, а совсем другое — увидеть собственными глазами.

Зрелище одновременно пугало и восторгало.

Хотя, интересно, а сколько лет было этому дереву, в чьих кронах он стоял, если оно являлось первым среди Эльфов? Мысли о таких сроках порождали разве что только головную боль.

— Но разве эльфы не пришли в Даанатан всего несколько сотен тысячелетий назад? — внезапно вспомнил Хаджар.

— Это немного не верно, — улыбнулась Гера. Той улыбкой, которой умеют улыбаться лишь мудрецы. — Сюда «пришел» наш Великий Предок. Просто в какой-то момент он, вместе с теми эльфами, что были в святилище, переместились в тогда еще юный Даанатан.

— Ты собираешься рассказывать юноше всю историю нашего народа, сестра?

Одновременно с этими словами Король убрал меч в ножны. В ту же секунду кора с его волос осыпалась зеленым прахом. Кожа на руках из древесной начала превращаться в обычную, человеческую, а глаза впадины обзавелись белком и зрачком зеленого цвета.

Всего за пару секунд неведомое существо преобразилось в статного старика с длинными, седыми волосами.

— Да, вернемся к изначальной теме нашего разговора, — кивнула Гера, полностью игнорируя крайнюю степень удивления, отобразившуюся на лице Хаджара. — Видишь ли мы являемся потомками Великого Леса. По Духу и, впоследствии, крови. Точно так же, как ты являешься потомком дракона — по Духу и крови.

Хаджар не стал спрашивать, откуда Гера узнала про его родство с племенем Лазурного Облака. В конце концов, если она действительно была из древних, то вполне могла обладать знаниями, позволяющими расшифровывать татуировки. А одна такая, относящаяся к драконам, красовалась у Хаджара на груди.

— Но вот в случае с Врагом, — со вздохом продолжила эльфийка. — То, как уже сказал мой брат — нельзя убить того, кто не был рожден. После Великой Войны, когда Враг сжег Небеса и пол Земли, Боги не смогли его убить. Они, своими же руками, создали воистину бессмертного монстра. Вобрав в себя частицы силы всего сущего, он мог умереть лишь…

— … со смертью всего сущего, — закончил за Геру Хаджар. — И зачем же ему тогда пытаться разрушить мир? Тогда ведь он и сам умрет…

В разговор в очередной раз встрял Король.

— Глупый мальчишка, неужели ты полагаешь, что возможно понять мотивы Врага?!

Хаджар никак не стал комментировать этот выпад. Он был уверен, что существо такого уровня, как Черный Генерал, не будет руководствоваться мотивами простого самоубийства.

— Так или иначе, после того как Боги, собрав все силы воедино, смогли пленить Врага, — продолжила Гера.

— На Горе Черепов, — вспомнил Хаджар.

— Совершенно верно. Так вот. После того, как они его пленили, они позвали Великого Предка. Все же Враг имел пусть и далекое, но родство с Духом Великого Леса.

В это Хаджар еще мог поверить. Все же Враг был создан из мертвого дерева, выросшего в мертвой же земле. Так что родство, наверное, все же действительно присутствовало.

— Великий Предок, отдав свою жизнь, сумел расколоть душу Врага на мириады частиц. Самая крупная из них так и осталась на вечно заточена на Горе Черепов. Остальные же… Большинство Богов хотели запереть их в неприступной темнице, откуда бы частицы Врага никогда не сбежали, но Яшмовый Император решил иначе. Желая сохранить баланс и равновесие, он разбросал эти частицы по всеми свету. И те линии крови, в которые они попали, стали множеством родов — потомков Врага. В том числе и род твоей матери.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 506**

Хаджар пару раз хлопнул ресницами.

— То есть, вы хотите сказать, миледи, что внутри меня…

— Живет осколок души Черного Генерала, — кивнула Гера. — Причем очень крупный. Возможно, таких. Как у тебя, во всем мире найдется не больше десятка. Остальные же, в основном, в сотни раз меньше твоего.

Что же, это объясняло тот факт, почему его «родственница» по духу не смогла призвать в реальность Черный Клинок.

— Но, что больше всего меня поражает, — Гера подошла к Хадажру и вновь попыталась дотронуться до его волос. Как и в прошлый раз, она мгновенно одернула руку. — Кто-то, я даже не берусь предположить кто именно, отделил часть твоей души.

Вот теперь Хаджар действительно был удивлен.

— Что простите?

— Я и сама пока плохо понимаю, — покачала головой эльфийка. — Кто-то невероятно могущественный. Настолько, что продвинулся даже дальше Великого Предка в оперировании душами, оторвал часть твоей души. Из неё этот некто сделал печать, которая и держит в плену осколок Врага. Если бы не она, то столь могучая сущность уже давно бы поглотила твою суть и заняла твое тело.

— И что бы произошло со мной? — спросил Хаджар, заранее зная ответ.

— Враг бы пожар тебя. Более того, совсем недавно осколок почему-то усилился, — для Хаджара в этом вопросе никаких «почему-то» не было. Он убил Рыцаря Духа, которая так же обладала своим осколком. — Именно поэтому он смог проникнуть в твое сознание.

— Враг тебе что-то предлагал, мальчишка?! — с нажимом спросил Король Эльфов.

— Силу, — пожал плечами Хаджар. — Знания. Но я отказался.

— Отказался? — кажется, эльф был действительно поражен. — Простой Небесный Солдат отказался от силы самого Черного Генерала?

— Паранойя, — развел руками Хаджар. — Мне никогда и ничего не доставалась просто так… Ну, почти ничего. Так что я решил, что и в этот раз судьба не поворачивается ко мне лицом. Почувствовал подвох и отказался.

— Это спасло тебе жизнь, — улыбнулась Гера. — Тебе и, скорее всего, всем нам. Силы этого осколка было бы достаточно, чтобы уничтожить весь Даанатан, боюсь разве что Секта Выс…

— Гера! — прикрикнул Король. — Не забывайся. Это не та тема, которую мы можем обсуждать с кем-либо.

Эльфийка осеклась и, посмурнев, кивнула. Но слово не воробей и Хаджар успел зацепиться за оговорку. Хотя, в данный момент его куда больше волновали не туманные разговоры о каких-то сектах, а весьма простой вопрос.

— Вы, наверное, целитель, так миледи Гера?

— Наблюдательность, достойная похвалы, — кивнула эльфийка. — Как ты догадался, маленький воин.

— Я часто видел такие же выражения лиц у лекарей, общающихся с обреченными на смерть. Так что, пожалуйста, будьте со мной откровенно. Что со мной не так?

— Что с тобой не так, мальчишка?! — Король от злобы едва не побагровел. — Внутри тебя живет осколок твари, ответственной за смерть моего предка!

Успокоил пыл Короля очередной розовый листок, спустившийся ему на плечо. Эльф тут же вспомнил Великого Предка и замолчал.

— Печать, маленький воин. Дело в печати.

Что-то холодное сжало сердце Хаджара. Дышать как-то сразу стало сложнее.

— Сколько?

— Об этом еще рано говорить. Печать крепкая. Возможно самая крепкая из тех, что только можно создать.

Хаджар посмотреть в прекрасные и такие старые глаза Геры. В них он не видел ничего, кроме сожаления.

— Сколько? — чуть более приглушенным тоном повторил Хаджар.

Гера отвернулся и спрятала взгляд. По опыту не только этой, но и прошлой жизни, Хаджар знал, что ничего хорошего это не сулит.

— Десять лет, — прозвучали слова, по весу сравнимые с топором палача. — Может годом раньше, может годом позже. И чем сильнее будет становиться осколок, тем короче будет этот срок.

Десять лет… Подумать только, все это время Хаджар ходил с часовой бомбой внутри и даже не подозревал, что его время постепенно истекает.

— Через десять лет, мальчишка, ты превратишься в монстра, которого будет почти невозможно уничтожить. Но это уже будешь не ты, а осколок сознания Врага. Он убьет всех, кто тебе дорог. Сожжет твою родину. Уничтожит все, что будет тебя окружать. И если ты не хочешь такой судьбы, то прими мой меч и с честью отправься к праотцам.

Хаджар посмотрел на Короля. Тот пылал такой ненавистью, что её, наверное, можно было потрогать руками. Взвесить, измерить, почувствовать вкус. Он походил одновременно на что-то сладкое, с привкусом мести, и холодное — как поступок, который не хочется, но надо совершить.

Хаджар привык к этому вкусу. Он жил с ним постоянно.

— Скажи мне, целительница, это — осколок? — и Хаджар призвал в реальность Черный Клинок.

Зашелестели кроны. Затрещало дерево под ногами Хаджара. Эльфы тут же отшатнулись, а Король едва было не обнажил свой меч.

— Нет, — с легкой запинкой ответила Гера. — Это не осколок. Если я не ошибаюсь, то, что ты держишь в руках, очень похоже на Духовное Оружие.

— Это какой-то артефакт?

— Великий Лес, он даже не знает что такое Духовное Оружие, — Король отошел к ветвям и начал спокойно их поглаживать.

Постепенно волнение уходило, а атмосфера становилась легче.

— Очень сильные роды из тех, что ведут свое начало от Духа, имеют Духовное Оружие. Это немного похоже на наследие эльфов, но в то же время отличается. Признаться, я еще никогда не видела его своими глазами, но иметь такой — большая редкость. Во всем Дарнасе есть всего-лишь один человек, который им владеет.

— Гера, — предостерегающе произнес Король.

— Я знаю, брат.

— Значит это Духовное Оружие не имеет никакого отношения к Черному Генералу?

— Удивительно, но нет, — отрицательно покачала головой Гера. — Хотя в нем сложно не узнать Черный Клинок — оружие Врага. И, я уверена, что Враг не оставлял за собой потомства по крови. Потому что только так в роду может передаться Духовное Оружие.

Хаджар вернул Черный Клинок обратно в «ножны» — внутрь собственной души. Что же, если это оружие не являлось проводником к Врагу, то становилось понятно, почему он не смог заставить Хаджара его убрать.

Что радовало куда больше — если он продолжит усиливать Черный Клинок, то это не сократит его и без того короткий срок.

Наверное, известие о скорой смерти, подкосило бы любого. Как минимум открыло бы душевную рану. Но Хаджар так часто бродил по грани между жизнью и смертью, что уже давно привык к этому состоянию. Он жил одним днем и никогда не планировал, что обязательно увидит следующий рассвет.

Да, он шел к своей цели. Но прекрасно понимал, что шанс, того, что он дойдет, крайне мал.

Делало ли это его слабее? Нет, только сильнее! Какие бы беды, какие бы ненастья не посылала судьба, он все выдержит и все преодолеет. Потому что таков его путь. Таков его меч.

Не меч Черного Генерала, а его собственный.

Впервые Хаджар задумался над тем, чтобы дать Черному Клинку Имя. Настоящее. Не поддельное. То, которое будет соединять их крепче родственных уз.

— Скажите, миледи Гера, есть ли шанс ослабить влияние осколка и продлить срок?

Эльф на некоторое время задумалась. Еще никогда, как в эти минуты, время не тянулось так долго.

— Возможно, — наконец овтетила она. — Возможно, что чем сильнее ты будешь становиться, тем слабее осколок будет влиять на печать. Но, чтобы быть уверенным в этой закономерности, тебе сперва предстоит стать Повелителем. Только объединив обе энергии, можно будет понять — дало ли это хоть какой-то результат.

— Повелителем за десять лет? — Король, кажется, поперхнулся. — Я прожил долгую жизнь, но не слышал, чтобы хоть кто-то справился с подобной задачей. Даже легендарным героям, гениям из гениев, полубогам, требуется как минимум век на развитие до этой ступени. И это с учетом самых редких и ценнейших ресурсов.

— Брат мой, дело даже не во времени. Без части души, мальчик не может управлять внешней энергией. Путь к Повелителю ему закрыт.

— Тем более. Слышишь, мальчишка? Давай решим все здесь и сейчас. Все равно не успеешь надышаться перед смертью.

— Забавно получается, — вздохнул Хаджар.

Кусок души, из-за которого он не может стать Повелителем, заперт в печати, которая сдерживает Врага. И тот убьет своего носителя, а единственный, призрачный шанс на спасение, стать Повелителем…

Внезапно Хаджар улыбнулся. Что же, может и не даром его прозвали Безумным Генералом!

— Пусть будет так, — засмеялся он. — Чтобы осуществить мою мечту, мне нужна сила, в сотни раз превосходящая ту, которой обладают Повелители. И, если я не смогу за десять лет им стать, то грош цена моей решимости и воли. А, как говорил величайший Учитель из всех — воина определяет не сила или техники, а его сердце. А в своем я уверен. Десять лет? Глупости! Я справлюсь и за семь!

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 507**

— Семь лет? Семь лет?! — Хаджар на мгновение испугался, что старого эльфа может подвести сердце. Настолько одновременно шокированным и оскорбленным он выглядел. — Да даже будь у тебя в сотню раз больше времени, то и за семь веков ты не продвинулся бы и до средней стадии Рыцаря Духа!

— Возможно, — кивнул Хаджар. Отсалютовав, он развернулся и направился к лестнице, обвивавшей огромный ствол дерева Великого Предка. — Но, как вы понимаете, время играет не на моей стороне, так что я очень тороплюсь.

Хаджар сделал было первый шаг по направлению к выходу, как путь ему преградила Гера.

— Прости, маленький воин, но мой брат в чем-то прав.

— Ну наконец-то, — Король обнажил клинок. — Великий Лес вдохнул в тебя голос разума.

На этот раз Хаджар не собирался так просто сдаваться. Еще не успел Король сделать и шага, как Хаджара окутал плащ из черного тумана, на руки легли точно такие же «пластины», а ладони крепко сжимали Черный Клинок.

— Ты собираешься биться со мной, муравей? — не то чтобы эльф был оскорблен, скорее — удивлен.

— Я…

— Никто и ни с кем биться сегодня не будет! — теперь уже голос Геры был пропитан пусть и не сталью, но чем-то не менее опасным. — Хватит крови для последних дней. Ласканцы и так все сильнее стучат во врата Империи. Не хватало нам еще друг с другом биться.

Первым, надо признать, оружие убрал эльф.

— Грядет война, — отчего-то как-то пусто произнес и, бросив последний взгляд на Хаджара, ушел, сказав напоследок. — Разбирайтесь сами.

Хаджар остался с Герой наедине. Может, произойди это годами ранее, он бы не смог отвести взгляда от её стройного стана и лица изумительной красоты. Но сейчас он видел перед собой не прекраснейшую женщину, а противника, одолеть которого у него не представлялось шансов.

В рукавах Хаджара осталось всего несколько козырей, но все они требовали подготовки и хитрости. Последний аргумент «силы» закончился у него вместе с растраченной каплей эликсира богов.

— Я не стану тебя обманывать, маленький воин, — вздохнула Гера. — То, что я не позволила брату убить тебя, это не потому, что я питаю к тебе симпатию.

— А я думал это Великий Предок остановил его меч.

Гера улыбнулась. Она сделала какой-то неуловимый жест рукой и на плечи Хаджару опустились сразу несколько розовых лепестков.

— Эйнен был бы в восторге, — пробурчал Хаджар.

— Мы могли бы погрузиться в диспут, сама ли я его остановила или это Великий Предок двигал моими руками, — Гера подошла к Хаджару поближе, но тот отшатнулся. Особого доверия к ушастым он не испытывал. — Но сейчас не об этом. Мой брат прав, маленький воин, если ты не справишься или если моя теория не верна, то тысячи разумных существ будут обречены на жуткую гибель. Такого я допустить не могу.

— В клетке я сидеть не стану, — голос Хаджара звучал твердо и крепко. — Лучше смерть, чем жизнь в рабстве.

— Жизнь всегда лучше смерти… Когда-нибудь ты это поймешь. Но и не об этом я хочу поговорить с тобой.

Хаджар склонил голову на бок. Он вглядывался в глаза Геры и видел там одновременно легкий испуг, надежду и все тот же океан сочувствия.

— Тогда в чем вы видите решение этого вопроса?

— Я сильна в целительстве, это верно, но любой целитель всегда еще и могущественный алхимик, — Гера подошла к дереву и, произнеся на неизвестном языке молитву, отломила небольшую веточку. — Я сделаю пилюлю. В течении восьми лет она будет укреплять твою печать. Влияние Черного Генерала все равно будет просачиваться, но меньше.

— И поему же в течении всего восьми лет?

— Потому что, маленький воин, если ты не справишься. Если не сможешь в течении семи лет стать Повелителем, то это пилюля из лекарства превратиться в яд и мгновенно убьет тебя.

Гера делала какие-то пассы руками. Прямо из воздуха (вернее, из её пространственного артефакта) появился котел. Он завис в пространстве, а под ним вспыхнуло фиолетовое пламя.

Эльфийка, сняв маленькую крышку, бросала в емкость самые разные ингредиенты. Заливала воду различных… сортов. Там была и Изначальная, с которой Хаджар был уже хорошо знаком.

Все эти драгоценности, которые заставили бы любого простолюдина думать о продаже собственной души эльфийке, та использовала так же легко, как порезавшийся мальчишка — подорожник.

Свое зелье она помешивала при помощи отломленной ветви, сквозь которую проводила собственную энергию. Постепенно менялся цвет пламени. Из фиолетового он превращался в зеленый, затем в красный, потом в оранжевый, а вскоре и в белый.

Под конец процесса, занявшего всего несколько минут, она закрыла крышку и произнесла несколько слов, отдалено напоминавших язык Моря Песков.

По маленькому желобку, вытягивающемуся прямо под самым горлышком котла, скатилась на ладонь эльфийки радужная пилюля.

— Она называется Ядом Семи Цветов, — пояснила Гера, протягивая Хаджару его собственный билет к праотцам. — На каждый год — свой цвет. Последний же, восьмой, бесцветный, потому что смерть не имеет окраса.

Параллельно с этим, Гера произнесла клятву, в которой обещала, что не замышляет ничего злого против Хаджара и что пилюля имеет только те свойства, которые она перечислила. Плюс, по её словам, она немного укрепит его тело и очистит кровь и меридианы от нечистот.

Что целительница подразумевала под «нечистотами», Хаджар понятия не имел. Но слышал, что за подобную очистку для своих детей главы аристократических семей готовы платить бешенные деньги.

Взяв в руки пилюлю, Хаджар зажал её между подушечками большого и указательного пальцев. Подняв её на уровень глаз, он засмотрелся на то, как играют лучи света, отражающиеся на поверхности пилюли.

— В конце концов, если не справлюсь за семь лет, то результат будет тот же, — с этими словами Хаджар закинул отраву в рот.

Удивительно, но на вкус она была приятной. И, видимо, эта эмоция отразилась на его лице, так как Гера тут же, с печалью в голосе, добавила.

— Все лекарства неприятны на вкус, чего не скажешь о ядах. Они, наоборот, обещают радость наслаждения.

В этих словах наверняка содержалась какая-то глубокая философия, но сейчас Хаджару было не до этого. Он буквально всей сутью — душой и телом, ощущал, как время утекает сквозь пальцы.

— Через семь лет мне нужно будет прийти за лекарством? — спросил он.

— Нет, — покачала головой Гера. — Как только ты достигнешь ступени Повелителя, Яд Семи Цветов выветрится из твоего организма. И, если у тебя получится, то в отличии от всех остальных адептов, твоя энергия будет так же чиста, как родниковая слеза.

Хаджар кивнул и зашагал прочь из святилища эльфов.

— Тебя отвес…

— Нет, спасибо, — не оборачиваясь, перебил Хаджар. — Друга я найду сам.

Спустившись примерно на два пролета ниже, он добавил настолько тихо, что и сам почти не слышал собственного голоса:

— Эльфов с меня на сегодня достаточно.

Вот только Хаджар ошибался. Его знакомство с расой ушастых только начиналось.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 508**

Кладбище, которое, по совместительству, выступало в роли святилища, выглядело как весьма обычный лес. Обычный, по меркам не столько этого мира, сколько Земли. Простой лиственный лес. Без деревьев гигантов (за исключением древа Великого Предка), без невероятных растений, плотоядных кустов, безумных грибов или диких зверей.

Окажись Хаджар в своей прошлой жизни в таком месте, подумал бы, что находится в парке. Хотя сами парки никогда и не посещал. Видел только на экране мониторов или же через прозрачные стеклопакеты, когда те приходилось закрывать жалюзи.

Идя по ровным алеям, вымощенными камнями, Хаджар пытался успокоить безумный бег собственного сознания.

Что такого существенного изменилось в его жизни? Он и раньше постоянно боролся со смертью за шанс вырвать из её цепких костяных лап следующий рассвет. Теперь же, помимо всех прочих напастей, он четко осознавал временные границы своих возможностей. Это, конечно, с одной стороны угнетало. Но с другой — подстегивало действовать как можно быстрее.

— И где же ты, мой хитрый друг, — проворчал Хаджар, доставая из кольца небольшой амулет.

Выглядел тот как простой мужской платок с вышивкой, в виде стрелки. Одна из безделушек, вышедших из-под руки Эйнена. Тот практиковался в использовании внешней энергии. Все же у островитянина ситуация с Повелителем была с какой-то стороны проще.

Лысый вполне нормально мог оперировать тем, что на окраинах империи называли Истинным Путем Развития.

— Покажи мне Эйнена, — с этими словами Хаджар направил в платок немного своей силы.

Сперва ничего не происходило, но уже спустя мгновение стрелка, до этого строго указывавшая на север, ожила. Узелки и швы, из которых она и была создана, пришли в движение. Золотистыми нитями они начали двигаться по синему шелку платка, пока стрелка не заняла положение, указывающее на юго-восток.

— Надо же, — удивился Хаджар. — действительно работает.

У Эйнена имелся точно такой же платок, но указывающий на Хаджара. Хотя, это немного неправильно. Их артефакты вовсе не искали Хаджара или Эйнена как таковых.

Нет.

По словам самого островитянина, они могли отыскать во всем мире только одно вещество — другой такой же платок. И при этом им не важно было расстояние, неважны какие защитные чары наложат на область, где окажется второй платок.

Не важно, что за силы будут пытаться его сокрыть. Пока не нарушена ткань самого мироздания, артефакты обязательно укажут друг на друга.

Эйнен объяснял подобный эффект тем, что когда-то нити, которыми он вышил стрелки, были единым целым. Точно так же, как и лоскут шелка, из которого островитянин нарезал два платка.

При этом, когда он их разделял, то использовал заклинание собственной разработки. На этом Хаджар начинал путаться, потому как не особо понимал философию Эйнена. Тот говорил, что эти заклинания позволили ему сохранить память вещей о том, что те не просто «были» единым целым, а им и остаются.

Именно поэтому они даже не столько искали друг друга, сколько пытались слиться воедино.

Сейчас Хаджар видел в этом некую метафору, скрытый смысл которой не переставал терзать его сознание. Возможно, если он разгадает загадку Эйнена, то это поможет ему понять мотив Черного Генерала.

Ведь если быть до конца откровенным, то он не особо верил эльфам. Нет, Хаджар прекрасно понимал, что как минимум в нескольких вещах они правы. Сделка со Врагом ему нельзя было заключать ни в коем случае. И не важно — сожрет его древний противник всего сущего или нет. Сам факт попытки всунуть голову в пасть голодному льву уже говорит об изначальном отсутствии этой самой головы на плечах сующего.

Второе — он верил, что Врага нельзя было убить. Все последние крупицы древней истории, собранной Хаджаром, просто кричали о том, что первых из Дарханов все еще жив.

В чем же заключалась метафора платка? А в том, что простые лоскуты ткани и обрывки нитей пытались слиться воедино, в то время, как осколки души одного из самых могущественных существ на планете почему-то — нет. Не пытались.

Напротив.

По рассказам эльфов (а в этом плане им врать не имело никакого смысла) эти осколки стремились исключительно к разрушению всего сущего. То есть — к самоубийству.

Ведь умрет мир, умрет и Враг. А пока мир будет жив, будет жив, в том или ином виде, и сам Враг.

— Успокойся Хаджар, — сам с собой говорил Хаджар. Он шел по тропинкам, ощущая на себе пристальные взгляды эльфов, но самих ушастых не видел. Наверняка Король не мог оставить столь опасный элемент, как потомка Врага, без надлежащего присмотра. — Даже если бы все оставшиеся семь лет будешь ломать над этим голову, то все равно ничего не добьешься.

Так что все это, несмотря на то, что было весьма занимательной байкой, не несло особого смысла или значения для Хаджара. Ну да — запечатана в нем частичка души Врага. Ну да — запечатана при помощи половины души самого Хаджара.

Все это лишь преграды на его пути. А, как известно, Безумный Генерал не останавливается перед преградами — они их сносит и идет дальше.

— Куда больше меня беспокоит Орден Ворона, — протянул Хаджар, вспоминая оговорки убийцы, с которой он сражался во дворе «Небесного Пруда». — Если они действуют сообща, то в чем их цель? Уничтожить мир? Бред…

Крыло Ворона не производил впечатление того, кто стремится к разрушению всего сущего. Нет, при разговоре с Патриархом секты Черных Врат, стало ясно, что тот руководствуется весьма прагматичными целями. Целями, определяющими личное могущество.

— Теперь он Повелитель, — вспомнил Хаджар. — Вряд ли он помнит меня. И, что удивительно, если они охотятся за потомками Врага, то почему он не прикончил меня еще в тот день.

Возможно Крыло Ворона не смог ощутить в нем потомка Черного Генерала? Но, если верить словам эльфов, то частичка Врага была с ним с самого рождения, так как передалась по роду матери.

Но, в то же время, Черный Клинок внутри его души появился только после посещения горы, в недрах которой произрастало Древо Жизни.

— И что, Высокое Небо, за клятый Парад Демонов! — в сердцах воскликнул Хаджар.

Судя по всему, во время разговора с Патриархом, Крыло Ворона больше всего интересовал именно этот вопрос — Парад Демонов. Причем, при помощи нехитрой математики, можно подсчитать, что этот самый «парад» должен был произойти где-то рядом (по времени) с Турниром Двенадцати.

— Уж не в этом ли заключается интерес Хельмера?

Высокое Небо! Хаджар привык к тому, что после битвы с сильным противником его ждет теплая постель, согретая, желательно не только им одним. А никак не ворох тайн, загадок и интриг. Причем ни первое, ни второе, ни третье он на дух не переносил.

Для Хаджара чем проще была жизнь, тем лучше он в ней себя ощущал. Когда в руках есть добрый меч, а перед лицом стоит враг с обнаженным оружием — вот тогда все так, как и должно быть.

Отогнав всплывший перед внутренним взором образ Анис, он подошел к границе кладбища.

— Ох, Вечерние Звезды, Великая Черепаха и Высокое Небо! — выдохнул Хаджар.

Он стоял на вершине холма, с которого открывался вид на квартал эльфов. И, слышит Великий Лес, если бы ХАджар не знал, что все еще находится в Даанатане, то счел бы, что его вывезли за пределы столицы. Потому как вид, открывшийся его взору, меньше всего походил на тот город, в котором он прожил последние полтора месяца.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 509**

Выйдя из необычного, своей обычностью, леса, Хаджар оказался на границе другого леса. Весьма обычного. Своей необычностью. Звучит дико, но после того, как его сознание напичкали целым ворохом тайн и загадок, чего еще можно было ожидать?

Десятки невероятных, превышающих любые допустимые пределы роста, деревьев уносили свои кроны к небу. Каждое из таких образчиков эльфийской фауны превышали по габаритам даже того Первобытного Гиганта, с которым сражались ученики школы Святого Неба.

В обхват же, многие из самых широких деревьев, были больше, чем весь двор «Небесного Пруда». Причем — больше в несколько раз.

На этом, разумеется, удивительное не заканчивалось.

Каждое из деревьев служило фундаментом для целого сонма из домов. Вырезанные прямо в деревьях, они выглядывали в пространство фасадами и высокими крышами с острыми шпилями. Подобные многоэтажные строения опирались на гигантские корни, свивающиеся в широкие проспекты и длинные улицы.

По ним проносились экипажи, запряженные крылатыми лошадьми или грифонами. Ходили эльфы в самых разных одеяниях. Они торговали, пели, смеялись, где-то слышался свист стражи, разнимавшей смутьянов.

Если отбросить в сторону факт весьма странной архитектуры и длинных ушей, то этот район выглядел точно так же, как и все прочие. А если не отбрасывать — то Хаджар в очередной раз оказался в настолько удивительном месте, что даже вообразить себе подобного не мог.

Из общей картины выбивались два строения.

В центре района стояло огромное, даже по здешним меркам, белое дерево. На его стволе, всего на трех ярусах, красовались какие-то незначительные постройки, а вот у подножия возвышался самый настоящий дворец. Легкий, возвышенный, с огромным количеством башенок, колонн, арок и воздушных мостов.

Хаджар проверил стрелку на платке и вздохнул с облегчением. Он опасался, что Эйнена могли держать в Королевском дворце (ну а чем еще могло быть это строение). Забрать оттуда друга могло быть сложнее, нежели изначально планировал Хаджар.

Но, слава Высокому небу, Эйнен оказался в другой стороне. Вот только, сверив «компас» с местностью, радость тут же улетучилась из глаз Хаджара.

Стрелка указывала на второе странное здание. Если все прочие дома и строения были вырезаны прямо внутри деревьев, то это было построено чуть поодаль. На самом краю района, отделенное от остального жилого массива хитросплетением корней-улиц и проспектов.

Построенное на холме, в дали от деревьев, оно выглядело как небольшой древесный замок. Такие же остроконечные крыши, только в данном случае укрытые травой и мхом, колонны и окна, сквозь которые лился мерный желто-зеленый свет. В левой части, вместо шпиля, красовался огромный серп, внутри которого крутилась и сверкала сфера энергии синего цвета.

— Проклятье, — прошипел Хаджар и пошел в сторону, куда указывала стрелка.

Он прекрасно знал, кто живет на отшибе любой деревни, района или города. Это были кузнецы, алхимики и целители. И не важно, насколько просвещен народ, на благо которого служили эти профессии. Простые люди и, видимо, эльфы, которым были недоступны эти знания, наделяли носителей профессии самыми разными качествами.

Причем редко, когда — сугубо положительными.

Да, народ их уважал, это без сомнения, но лишний раз предпочитал не сталкиваться. А желательно и вовсе — обходить стороной.

Так что Хаджар, оставив целительницу Геру в святилище, надеялся, что больше ему не придется с ней встречаться. Признаться, она внушала куда как больше опасений, нежели Король.

Король Эльфов, существо огромной силы, было родным и знакомым Хаджару врагом. Тем, кто стоит напротив тебя с обнаженным клинком и просто желает отнять твою жизнь. Безо всяких задних мыслей.

Просто и честно.

Гера же… О нет. Она была не из таких. Верить ей на слово было чуть менее глупым, чем пытаться пригреть на груди ядовитую змею. Так что видеться повторно с сестрой Короля, Хаджару не очень хотелось.

— Надеюсь, с тобой все в порядке, друг мой.

Яд, которым был отравлен Эйнен и от которого умер Прайс Геран, теперь не просто напоминал Хаджару яд Патриарха черных врат, а, кажется, являлся его улучшенной версией.

В прошлый раз, чтобы выгнать из тела подобную отраву, понадобился цветок, ради которого Хаджару пришлось пройти немало испытаний. Разумеется, ради Эйнена, он бы вновь отправился на поиски противоядия. Отправился бы даже если бы это заняло у него все оставшееся, до разрушения печати, время.

Оставалась надеяться, что Гера, лучшая из целителей на весь Даанатан, а, значит и Империю, была способно вылечить даже такой недуг.

Тем не менее, подходя к зданию, Хаджар питал призрачную надежду, что сейчас стрелка развернется и укажет другой направление. Но нет. Маленькая золотая нахалка все так же безапелляционно указывала на строение с серпом и синей сферой.

Удивившись тому, что у входа нет охраны, Хаджар мысленно поблагодарил местные предрассудки. Поскольку дом Геры находился на отшибе, то и эльфов здесь почти не было.

А с кем Хаджар успел встретиться по пути, те не особо желали тратить время на то, чтобы разглядывать под длинными волосами Хаджара наличие у последнего столь же длинных ушей.

Это от толпы не скроешь личных недостатков, а отдельно взятым прохожим, обычно, плевать.

Войдя внутрь, Хаджар оказался внутри просторного зала. Пол и стены были сделаны из каких-то очень дорогих пород деревьев, которые Хаджар никак не мог опознать.

Подавив в себе секундный порыв достать нож и попытаться отскоблить немного породы, он прошел через светлый и просторный зал. Его вела за собой стрелка компаса и чем ближе был Эйнен, тем точнее она указывала направление ко второму платку. Так что заблудиться было невозможно.

Зал с редчайшими породами дерева сменился на хол, тоже сделанный из редких пород. Но уже камня. Хаджар узнал всего одну такую — Желтый Камень. Не золото, а именно камень.

Узнал потому, что в первый день их с Эйненом прилета сюда, они прошли мимо ювелирной лавки.

Так вот одно колечко, украшенное небольшим ограненным Желтым Камнем, стоило под семь сотен имперских монет. Здесь же этого материала были сотни килограмм. И не только в облицовке, но и прямо внутри стены — в качестве несущего элемента.

— Шикуют, — хмыкнул Хаджар.

Все же в первую очередь Марнилы были не отдельным государствам или расой, а аристократическим кланом. Роскошь для них являлась неотъемлемой частью жизни.

Проходя мимо рядов пустующих коек, выполненных в виде резных кроватей и укрытых драгоценными шелками, Хаджар взглядом искал своего товарища. Эйнен обнаружился едва ли не в самом конце крыла. Он, полулежа на кровати, читал какой-то манускрипт. Где он его успел раздобыть — знает только Великая Черепаха.

У островитянина всегда были загребущие руки. Как, впрочем, и подобает настоящему потомку семьи контрабандистов и пиратов.

— Мой варварский друг, — заметив Хаджара, Эйнен отложил манускрипт. Нижняя половина его тела была сокрыта под одеялом. — Выглядишь не лучшим образом. Плохо спалось?

Они пожали друг другу руки.

— Это моя фраза.

— Какая?

— Про «выглядишь не лучшим образом», — уточнил Хаджар. — Все же это ты сейчас лежишь на койке, а не я.

Эйнен улыбнулся и посмотрел за спину товарищу. В сторону, откуда тот пришел.

— Мы уходим? — спросил островитянин.

Хаджар кивнул.

— Лучше бес шума и без пыли, — добавил он.

Эйнен, без промедлений, скинул с себя одеяло и взял спрятанный под ним шест-копье. Оказалось, что лысый уже давно был своем полном боевом обмундировании. Выглядел он при этом так, будто находился на вражеской территории.

Вот за что Хаджар уважал своего друга, так это за умение в любой ситуации находить пищу для паранойи.

— Ты себя как чувствуешь? — спросил Хаджар, пока они шли к выходу.

— Если честно, — прислушавшись к себе, чуть удивленно ответил Эйнен. — то еще никогда в жизни не ощущал себя так же хорошо, как и…

Открыв двери, друзья оказались в холе, выполненном из дерева. И если минуту назад здесь никого не было, то сейчас на них были наставлены десятки копий, мечей, молотов, секир и примерно в трое больше — стрел.

Из рядов встречающих вышла Энора. В доспехах и со сверкающим копьем, она выглядела не самым дружелюбным образом.

— Вы никуда не пойдете, — приказным тоном произнесла она.

— Вот и ушли без шума и пыли, — проворчал Хаджар, призывая в реальность Черный Клинок.

— … как и сейчас, — с полубезумной улыбкой договорил Эйнен из чьего шеста вылетел наконечник копья.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 510**

— Уберите оружие и вернитесь обратно, — приказным тоном скомандовала Энора.

— Энора Марнил, правильно? — обратился Хаджар.

— Все верно, — кивнула эльфийка. — Я, глава гвардии дома Марнил, приказываю вам, полноправные ученики школы Святого Неба, немедленно сложить оружие и вернуться в лазарет.

Хаджар огляделся. Он увидел как минимум три пути к бегству, но ни один из не подразумевал наличие вокруг них целой сотни Рыцарей Духов. К тому же Энора, пусть и сама тоже являлась Рыцарем развитой стадии, производила впечатление существа, способного биться на равных с Повелителями.

Вряд ли у Хаджара с Эйненом был хоть один шанс уйти отсюда по-доброму.

— Есть план? — шепнул Хаджар товарищу.

— Тебе понравится, — кивнул островитянин. — он абсолютно безумен.

— Тогда обязательно понравится, — так же тихо ответил Хаджар и, уже намного громче, обратился к Эноре. Он не боялся, что та их подслушает или прочитает по губам. Говорили они на языке, которому Хаджара научил сам Эйнен. Вряд ли эльфийка умела его понимать. — Не помню, достопочтенная глава гвардии, чтобы у дома Марнил имелись полномочия препятствовать передвижению свободных граждан империи.

Марнил сощурилась. Они действительно не имели никакого законного права или основания удерживать этих двух простолюдинов. Но Дора, будучи старшей наследницей, отдала четкий и ясный приказ — пока он не вернется, не выпускать Эйнена из лекарских покоев.

Энора понятия не имела зачем её сестре понадобился островитянин, но ослушаться приказа ей не позволяла собственная честь. Энора служила дому Марнил и своей семье. Она выполняла приказы, а не обсуждала и не ставила под сомнения. На это у неё будет время, когда поручение будет выполнено. А пока нет — стоило заняться делом.

— Ты можешь идти, варвар. Островитянин остается. Это не обсуждается.

— Я могу подать жалобу в магистрат.

— Сколько угодно, — ухмыльнулась Энора. — Но для этого тебе придется лично дойти до административного района. А для этого — покинуть пределы этого дома.

— Вот и славно, — кивнул Хаджар. — Пойдем, друг мой. Эта замечательная девушка нас пропускает.

— Не вас, — Энора ударила основанием копья по полу. Гулкое эхо прокатилась по стенам, а каждый Рыцарь Духа в гвардии выпустил на волю свою энергию. Удивительно, но их совокупная мощь. Сила сотни Рыцарей, все равно не дотягивала до той мощи, которой обладал Король Эльфов. — Только тебя. Островитянин остается.

Хаджар сощурился. Может, попроси Энора их миром, не выставил она вооруженную гвардию, он бы и согласился немного посидеть в ожидании Геры или Короля. Ну или Доры на худой конец.

Но в данный момент все это напоминало ситуацию, в которой из них ходят сделать невольных узников.

— Я пришел сюда за своим другом, эльф, — твердо произнес Хаджар. — и уйду только с ним.

Вокруг Хаджара вспыхнул плащ из черного тумана, а кожа Эйнена начала покрываться радужной энергетической чешуей. Даже если бы перед ними сейчас появился сам Император, то и он бы не замедлил их шага.

Друзья были не из тех, кто боялся превосходящих сил противника. Они умели по жизни только одно — сражаться. И этим они и собирались заняться.

— Безумцы, — с легким оттенком уважения выдохнула Энора и обернулась к гвардии. — Островитянину не вредить. Второго можете покалечить… слегка.

— Да, миледи! — хором грохнули десятки луженых глоток.

— Готов? — прошептал Эйнен, позади которого распахивались объятья серой тени.

Хаджара не очень прельщала возможность опять стать пассажиром в мире теней, по которому бегал Эйнен, но другого выхода у них не было.

— Готов к чему?

— Объясню по дороге!

Эйнен уже почти утянул товарища в серый мир, как на зал обрушилось давление чудовищной силы. Хаджар уже был с ним знаком, но все равно оказался не готов к повторной стычке.

Зов обоих друзей был развеян так же легко, как пар над кипящим чайником. С трудом они сохранили вертикальное положение и не распластались по полу. Одно это, казалось бы, простое, действие отняло у них почти все силы.

Рыцари же, судя по всему, не ощутили особых проблем. Наверное, в этом как-то сыграли свою роль их страны доспехи, а может вошедший в зал Король, просто не имел перед собой подобной цели.

— Выше Величество! — и сотня Рыцарей рухнули на колено, кланяясь своему предводителю.

— Отец, — сделала книксен Энора.

Позади Короля, чинно шествующего по залу, шли Гера с Дорой. Причем обе они выглядели не так спокойно, как древний эльф. Скорее напротив — они явно были чем-то обеспокоены.

— Что здесь происходит, дочь моя? — спросил Король.

— Я задержала этих двух людей при попытке к бегству.

— К бегству? — брови эльфа взлетели вверх. — Они не наши пленники, дочь моя, а гости Доры и вольны уйти в любой момент.

Энора тут же поклонилась отцу.

— Я поняла тебя, отец, — затем она повернулась к Хаджару с Эйненом и, отсалютовав им, коротко кивнула. — Приношу вам, ученики школы Святого Неба, свои извинения. Надеюсь этой суммы будет достаточно, чтобы сгладить наше небольшое взаимное недопонимание.

С этими словами она вытащила из пространственного кольца туго набитый мешочек. Бросив его к ногам Эйнена, она повернулась к гвардии и коротко скомандовала:

— Уходим!

— Да, миледи!

— Постой, дочь, не торопись, — Король поймал за руку едва ли не убегающую Энору. — Император созывает Большой Военный Совет. Ты отправляешься во дворец вместе со мной.

— Большой Военный Совет? — теперь уже пришел черед бровям Эноры ползти ей же на лоб. — Неужели он собирается объявить…

— Что собирается Его Императорское Величество, знает только Его Императорское Величество, — Король недвусмысленно кивнул в сторону двух друзей. — Мы вылетаем через час. Пожалуйста, будь готова к этому времени.

— Обязательно, отец, — кивнула Энора и, вместе с гвардией, покинула зал.

Несколько секунд атмосфера оставалась такой же накаленной. Разрядилась она только тогда, когда слово взяла Дора.

— Простите мою сестру, — улыбнулась девушка. — Она очень обо мне заботится и мало кому доверяет.

— Все в порядке, старшая ученица, — поклонился Эйнен. — мы все прекрасно понимаем и просим простить нас самих. Дни выдались тяжелые и наши суждения затуманены. Если мы доставили дому Марнил неудобства, то готовы возместить их любым выполнимым для нас путем.

Хаджар, достаточное время проживший во дворце, и то не умел так витиевато и двусмысленно выражаться, как пират-островитянин. И, тем более, он не слышал, чтобы островитянин, в присутствии чужих «людей» говорил так много.

О, Высокое Небо…

— Дом Марнил не имеет к вам претензий, — отрезал Король. — Вы можете идти. И, мой вам совет, в ближайшее время постарайтесь не покидать территории школы Святого Неба. Хотя…

Он посмотрел на Хаджара, а затем отвернулся.

— Не уверен, что у вас это получится… Дора, проводи своих знакомых до школы.

— Разумеется, отец, — теперь и Дора сделала книксен.

Гера просто молча взирала на процесс. Видимо она считала, что сделала все, что должна. А вопросы высокой политики и интриг целительницу не волновали. Разве что немного пугала перспектива принятия определенного решения на Большом Военном Совете.

Возможно, в скором времени, её лекарские покои уже больше не будут такими пустыми, светлыми и тихими…

Когда Хаджар проходил мимо Короля, тот наклонился к нему и прошептал.

— Если ты оступишься, мальчишка, если из-за тебя пострадает моя дочь то, клянусь Богами, предками и Великим Лесом, я сожгу весь Лидус, утоплю все острова и уничтожу каждого из тех, с кем ты когда-либо заговаривал.

Перед внутренним взором Хаджара появилось лицо его сестры. А затем матери и отца, погибших из-за интриг Дарнаса.

Он прекрасно понимал мотивы, заставившие Короля сказать то, что он сказал. Но это не означало, что Хаджар проглотит угрозу.

— Империя уже пыталась это сделать, — коротко прорычал он и вышел вон.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 511**

Город, после нападения на аристократию и дворянство, жужжал разбуженным ульем. Не нужно было быть прирожденным гением, чтобы понять, в какую сторону все клонится.

Так что именно поэтому народ буквально сметал прилавки магазинов. Покупали все, что только можно нести в руках или, в случае богатых, уместить в пространственный артефакт.

Продукты, зелья, медикаменты, оружие, доспехи, ценные и редкие ресурсы, какие-то ингредиенты. Все это сносилось под чистую. Несмотря на то, что бредущие сквозь толпы людей, с горящими глазами ищущих где еще можно хоть что-то купить, ходили офицеры армии, пытающиеся успокоить народ, это никак не влияло на ситуацию.

Точно так же, как звери, чувствуют приближение лесного пожара, так и люди чувствовали приближение войны. Нет, разумеется война с Ласканом, вроде как, шла уже почти полторы тысячи лет.

Вот только все это время она велась на дальних западных рубежах. Выливалась в мелкие стычки приграничных войск. Не более. Но сейчас, после удара в самое сердце Империи, народ полагал, что Император примет только одно, единственное решение. Начать полномасштабную битву с западным соседом.

Когда-то Хаджара очень интересовало как же ведут свои войны такие крупные страны, как Ласкан и Дарнас. Ведь их населяют сотни тысяч Небесных Солдат. Тысячи Рыцарей. Сотни Повелителей и десятки Безымянных.

И это, не учитывая всех тех адептов, что предпочли сокрыться от мира и живут в уединении, посвящая себя исключительно только развитию.

Чего уж там — такие даже в Лидусе находились.

— Когда объявят войну…

— Надо подготовиться к войне…

— Сынок, уехал бы ты на восток, чтобы не призвали…

— Дочь, это не подходящее время, чтобы выходить замуж за военного…

— Мама, ты главное не плачь, все будет в порядке…

Такие разговоры слышались повсеместно. Хаджар, едущий с Эйненом и Дорой, на спине огромного мехового создания. Его сорок с лишним лап довольно резво перебирали по проспекту, на котором было почти не протолкнуться от количества едущих по своим делам наездников.

Такого изобилия различных ездовых монстров Хаджар не видел даже в буклете стойл, которыми пользовали почти все ученики школы Святого Неба.

— Как думаете, они действительно примут решение начать войну?

Голос Доры не звучал испуганно или тихо. В глазах не отразилось ни тени сомнения. Она была уверена в своих силах. Наверное, кого-то бы это смутило — когда девушка так просто говорит о войне, подразумевая при этом свое в ней непосредственное участие. Особенно если этой девушке шестнадцать весен, и она всю жизнь прожила в роскоши и достатке.

Но надо понимать, что Хаджар и Эйнен оказались в самом сердце страны адептов. Городе, где не жило смертных. Здесь даже самые слабые из горожан и те находились на ступени формирования, а то и трансформации.

Небесных же Солдат было без счета.

Эйнен повернулся к Хаджару. Из них троих, больше всего в войне понимал именно он. Вот только сказать об этом Доре было невозможно. Она ведь считала их ровесниками.

Уже удивительно, как принц окраинного королевства успел к шестнадцати годам добраться до Даанатана и при этом развиться до уровня, соответствующего требованиям школы Святого Неба.

Если упомянуть еще и то, что Хаджар успел побывать в роли Безумного Генерала, которого страна сперва прославляла, а потом объявила преступников и едва ли не самым разыскиваемым мерзавцем, то… В общем, оно того не стоило.

— Вряд ли, — все же ответил Хаджар.

— С чего ты взял? — спросила Дора.

Мимо, очень красноречиво, проехала колонна военных, охранявшие несколько крупных телег. Груженые разным добром, они наверняка везли их к обозам армии. Интересно, а Дарнаские Легионы тоже таскают за собой километры обозов или у них есть какие-нибудь невероятно вместительные пространственные артефакты?

А еще в небе зависли не только гражданские летающие суда, но и те, которые горделиво сверкали начищенными до блеска пушками.

Да, возможно войны Империй действительно ведутся несколько иначе.

— На убийцах не было опознавательных знаков Ласкана, — ответил Хаджар.

— И действительно, — протянул Эйнен, вспоминая битву.

Удивительно, на нападение на «Небесный Пруд» случилось прошлой ночью, а в свете круговерти последних событий казалось, будто это случилось едва ли не в прошлой жизни.

— Не думаю, что Император решит зацепиться за этот нюанс, — покачала головой Дора. — Слишком долго мы с Ласканом кусаем друг друга. К тому же целых пятнадцать веков обе стороны копили силы.

— И если бы этих сил было достаточно, то либо были бы опознавательные знаки, либо к западным границам выдвинулись бы легионы, — для Хаджара эта тема была болезненна, но он старался не подавать вида. Все его королевство пало жертвой отношений между двумя Империями, но нервами делу не поможешь. — Скорее всего Император организует равнозначные ответные меры. И если Ласкан не ответит войной, то мы и дальше продолжим существовать в подвешенном состоянии.

Дора, немного помолчав, повернулась к темноволосому варвару.

С самой их первой встречи ей было рядом с ним не по себе. Ситуацию не сглаживал и тот факт, что буквально недавно Хаджар что-то обсуждал с её отцом и тетей. При этом и Король, и Гера, на отрез отказались обсуждать последние события. Но даже Дора понимала, что сам факт того, что человек побывал в их святилище — уже ненормально.

Слишком много тайн окружало Хаджара. Куда больше, нежели Эйнена. И это только дворцовые девки любили таинственных и загадочных, но не Дора. С детства она поняла, на собственном болезненном опыте, чем больше тайн и интриг — тем больше вероятность опасности.

— Ты многое знаешь о войне, — туманно произнесла девушка.

— Как и любой принц, — тут же сориентировался Эйнен. — Смотрите, Диносы.

К их «общественному транспорту» подъехали два полосатых тигра. На каждой из гигантских кошек восседало по Диносу. На том, что побольше и по-грознее, сидел Том. Он, зачем-то, напялил свой доспех, а снятый шлем держал подмышкой. О стальные поножи не очень мелодично бряцали ножны его Императорского меча.

На второй кошке, размерами уступавшей той, что принадлежала брату, ехала Анис. Она, кстати, тоже была облачена в полный доспех.

— Здравствуй, старшая наследница дома Марнил, — официально поздоровался Том. — Я, от лица всего клана Хищных Клинков, приношу тебе свои извинения и искренние заверения в том, что, если бы не срочная необходимость принять участие в защите моего клана от нападения, я бы обязательно остался и помог тебе в твоей битве.

Будь Хаджар чуть наивнее и проще, то едва бы не задохнулся от подобной наглой лжи. Но для высокой аристократии Даанатана, это была не ложь, а простая политика.

Видит Высокое Небо, больше бесчестия Хаджар в этой жизни не любил разве что политику. Все зло от неё.

— Здравствуй, младший наследник дома Хищных клинков, — сдержано кивнула Дора. — Я, от лица всего клана Марнил, принимаю твои извинения и спешу заверить, что ни я, ни клан Марнил, не держит на дом Хищных Клинков обид и не имеет претензий.

— Спасибо.

Хаджар впервые видел, чтобы кто-либо кланялся, сидя верхом на огромном ОгнеТигре (название тот получил за то, что в бою воспламенял свою шерсть) уровня Короля и при этом кланялся. Том Динос стал первым из таких.

— Прости меня, дорогая, — шепнула Анис, на которой лица не было.

— У тебя не было выбора, подруга, — тепло улыбнулась Дора.

Хаджара, не терпящего интриг, все же интересовал вопрос — что же такого произошло в доме Хищных Клинков…

— Можно проводить вас до школы? — спросила Анис. — Время неспокойное. Вместе будет надежнее.

— Конечно.

Весь остаток пути Анис и Дора о чем-то весело щебетали. В этот момент они почти не походили на адептов, которые собираются учавствовать в войне. Выглядели простыми, молодыми девушками, которые после долгой разлуки, задыхаясь, перебирают сотни тем, в которых им есть что обсудить.

Хаджар посмотрел на зависший в небе военный фрегат. Сто двадцать пушек на одной корме и столько же на другой. Семь мачт. Пять палуб.

Видит Высокое Небо, ответ, который подготовит Император, точно приведет к войне. Может через год, может через два, но ей точно быть.

Впервые за долгое время Хаджар приветствовал её. Приветствовал войну, от которой так устал.

Ведь где, как не на войне, слабый имеет шанс стать сильным, а сильный все шансы — бесславно умереть.

На лице Безумного Генерала появилась предвкушающая улыбка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 512**

У входа в школу столпилось немалое количество народа. Причем все они, в том числе и Диносы с Дорой, во все глаза пялились на одну конкретную фигуру. Это была девушка лет двадцати. Они стояли в центре платформы-лифта и преспокойно потягивала из горялнки какой-то терпкий напиток.

Хаджар даже отсюда ощущал крепость алкоголя. Он не был уверен, что после первого глотка подобной отравы, не заснул бы мертвецким сном. А девушка преспокойно попивала эту брагу и, как говорится, ни в «одном глазу».

— Ох Великая Черепаха!

Эйнен редко, когда ругался, так что Хаджар поспешил проводить взглядом направление, в которое указывал островитянин. А показывал тот на жетон на невыразительной, но изящной женской груди.

Тот был деревянным.

Перед ними стоял личный ученик школы Святого Неба.

— Это же Пьяный Лист, да? — стараясь сохранить ровный тон, спросил Том и у сестры. — Тот, что одолел нашего брата.

— Двоюродного брата, — впервые Хаджар услышал в голосе Анис что-то похожее на возражение. — И да, это он.

Иногда так бывает, что человек говорит одно, но в его тоне слышишь совсем другое. Так и Хаджар в тоне Анис услышал явный намек на то, что она была бы не против, если бы Пьяный Лист отправил их брата к праотцам.

Проклятье, что же случилось в её семье, если она так…

— Что? — внезапно Хаджар опомнился. — Это «он»?! Не «она»?!

Дора улыбнулась и дружески похлопала Хаджара по плечу.

— Многие попадаются на эту уловку. Но Пьяный Лист на самом деле юноша. При этом весьма обыденной ориентации.

Хаджар еще раз присмотрелся к стоящему… существу. Нет, при всем желании, он бы не назвал её… его (ах, демоны!) мужчиной. Но при этом первый ряды, окружавшие Пьяного Листа, состояли сплошником из горячо вздыхающих девушек. Видимо каждая из них была бы не прочь проверить слова Доры на собственном опыте.

Ну, слова о том, что Пьяный Лист все же мужчина.

— Личные ученики начинают возвращаться в академию, — внезапно и немного задумчиво произнес Том. Он будто забыл о том, что рядом с ним находятся два ненавистных ему простолюдина. — А до турнира еще очень рано. Неужели все же война…

— Война и мир — лишь от жизни, которую та отбрасывает на простых людей, — вновь философски заметил Эйнен.

Хаджар порой поражался тому, как в голове пройдохи и авантюриста островитянина рождаются такие глубокие мысли. Воистину его друга нельзя было судить не только по обложке, но и по многим его делам.

— Простых людей?! — ну вот, а теперь Том, наконец, принял свое обычное обличие. Надменного и горделивого аристократа. — Среди нас я вижу лишь двух простецов. Тех, которые должны быть благодарны, что мы не гоним их погаными тряпками.

— Том, — предостерегающе произнесла Дора.

— В глазах Реки Мира, все мы просты, — пожал плечами Эйнен. — И, даже более того, все мы — смертны.

Хаджар устало хлопнул себя рукой по лицу. Эйнен ведь, наверняка, забыл, что перед ним стоят не воин, прошедший сотни битв, а аристократ, парнишка шестнадцати весен. Безумной силы, малого опыта. Смесь и без того ядерная, а бросить в ней подобные искры — себе дороже.

И ведь наверняка Эйнен не ставил перед собой цели оскорбить юношу. Просто разговаривал так, как разговаривал бы с любым другим, равным себе по опыту и возрасту.

Но вот только для Тома некоторые слова остались пустым звуком. Он зацепился за то, что в среде аристократов считалось одним из самых грубых оскорблений. «Смертный».

Назвать адепта «смертным» это все равно, что усомниться в его развитии. Поставить под вопрос не только силу и положение, но саму жизнь человека. Большей степени унижения для гордеца придумать сложно.

— С меня достаточно! — выкрик Диноса на мгновение привлек всеобщее внимание, но затем все вновь повернулись к созерцанию Пьяного Листа. — Я терпел ваше, псы, присутствие слишком долго! Пора показать вам ваше место. А именно — у моих ног. И начну я с тебя островитянин. Если у тебя есть честь, то завтра на рассвете ты будешь со мной биться.

— Младший наследник дома Хищных Клинков, — подалась вперед Дора. — что ты о себе возомнил! Ты, ученик внутреннего круга, бросаешь вызов младшему ученику?! Да у тебя самого нет…

Том, и без того заведенный, вспыхнул и повернулся к Доре. Казалось, что он забудет все свои слова по отношению к эльфийке и за одно только упоминание «бесчестия» прямо здесь и сейчас обнажит против неё меч. А вместе с ним и Анис.

Но этого не случилось.

Перед Дорой вышел Эйнен. Он, отсалютовав и поклонившись Тому, произнес:

— Почту за честь биться с тобой, старший ученик. Надеюсь ты укажешь мне на мои ошибки, и мы сможем обменяться опытом.

— Опытом будешь обмениваться с праотцами, — совсем не аристократично сплюнул Том. — Пойдем, Анис. Оставим…этих.

— Да, милорд, — поклонилась девушка.

Глазами попросив прощение у Доры, она, вслед за братом, миновала двух големов стражей и ушла в сторону общежитий учеников внутреннего круга. Кстати, Эйнен с Хаджаром, с момента экзамена (который тоже казалось, что прошел в прошлой жизни), так и не обзавелись комнатой в общежитии полноправных учеников.

Не возвращаться же им в Лес Знаний. Да и, более того, краем глаза в толпе Хаджар увидел силуэт воина, служившего дому Тарезов. Того самого, который перед самым экзаменом вызвал их обоих на дуэль. Правда, в отличии от Томов, четких сроков не указал.

— Клянусь Великим Предком, Том доигрался. Нет, я все пониманию, смерть семьи сильно на них обоих повлияла, но это не значит, что у него есть индульгенция на то, чтобы быть сволочью!

— Смерть семьи? — ухватился Хаджар за оговорку.

Дора поняла, что в сердцах сболтнула лишнего и тут же осеклась. Затем, вздохнув, она повернулась к Хаджару.

— Пожалуйста, забудь то, что я сейчас сказала. Дела клана Хищных Клинков — это их дела. И я не вправе их обсуждать.

Хаджар сдержано кивнул, но не более. Посмотрев в след Анис, он уже успел построить сотню догадок того, что же произошло в прошлом брата и сестры Динос.

— Так или иначе, завтра на рассвете меня ждет поединок, — Эйнен, несмотря на перспективу битвы с учеником внутреннего круга, выглядел спокойнее айсберга. — Забавно, не находишь друг мой, мы собирались поставить в эту роль тебя.

— А ведь точно, — улыбнулся Хаджар. — Да и ставок битва полноправного с внутренним кругом соберет меньше.

— Но прибыль есть прибыль, мой варварский друг.

— А ты уже нацелен на победу, мой лысый друг?

— Конечно! Вот только нам следует составить план. Здесь придется действовать хитростью.

— А разве в нашем случае бывает по-другому? Я уже и забыл, когда мы сходились в честной битве раз на раз.

— Мир боевых искусств суров, мой варварский друг.

— Но мы еще суровее, мой лысый друг.

Дора смотрела в след двум уходящим друзьями. Порой, они её действительно пугали. Пугали тем, что кто-то бы назвал безумием, а она видела бесстрашие. Такое бесстрашие, которое, обычно, преодолевает любые препятствия и беды.

Даже не просто бесстрашие, а полная уверенность в том, что они обязательно победят. Победят любого, кто встанет на их пути.

Это одновременно вдохновляло и… пугало.

Да, в этот момент, веселясь над смертельной опасностью, два простолюдина смогли напугать принцессу эльфов.

А в этот момент, пока школа Святого Неба жила своей обычной жизнью, где-то в отдалении начали пока тихо, но уже слышно, бить барабаны войны.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 513**

Заниматься самокопанием перед началом битве с таким противником, как Том Динос было абсолютно бесполезно. Тактики и стратегии у друзей, на такой случай, уже были разработаны.

Их оставалось лишь немного подкорректировать с поправкой на то, что в роли «золотой лошадки» (на которую надо сделать ставки) выступит не Хаджар, а я Эйнен.

Так что, так или иначе, у двух друзей неожиданно появилось достаточное количество свободного времени.

— Даже как-то неожиданно, — протянул Хаджар.

Он смотрел на свои ладони. Странно, но за эти полтора месяца они приняли почти такой же вид, с каким он заходил в библиотеку Города Магов.

Потрескавшаяся кожа, крупные мозоли, длинные и широкие шрамы. Техника укрепления плоти и драконья кровь не справлялись с постоянными битвами и тренировками Хаджара.

— И, мой лысый друг, как-то ты подозрительно спокоен в преддверье завтрашних событий.

Эйнен «пожал плечами». Для окружающих это выглядело бы так, словно островитянина на мгновение пробила короткая судорога. Он лишь незаметно ими подергал, но Хаджар, привыкший к скудности выражения эмоций своего друга, мгновенно опознал именно «пожатие плечами».

— Не уходи от ответа, — прищурился Хаджар. — что-то с тобой произошло в доме эльфов.

— Ты и сам можешь посмотреть, — уклончиво ответил Эйнен.

Хаджар действительно мог и, даже более того — смотрел. Одного беглого взгляда сквозь Реку Мира было достаточно, чтобы оценить степень изменений, произошедших с его пиратским товарищем.

Полтора месяца назад, при поступлении в школу Святого Неба, Хаджара довольно сильно удивило строение энергетического тела у Тома и Анис Диносов.

Отличия от всех прочих Небесных Солдат и Рыцарей Духа было буквально на лицо. Их энергетические каналы оказались в двое, а то и в трое шире, чем у «простых людей». А чем шире канал, тем выше его пропускная способность.

Какая разница, если у тебя в Ядре хранится целый океан энергии. Пока ты его цедишь через тонкую трубочку, тебя сотню раз успеет прикончить тот, кто вычерпывает свое «озеро» при помощи огромного ведра.

Хаджару, чтобы хоть немного расширить (а в последствии и удлинить каналы) пришлось использовать литры Изначальной Воды — весьма ценного ресурса.

Эйнен же, лишь только побывав у эльфийской целительницы Геры обзавелся столь же широкими каналами, как и у Диносов. Более того — они теперь еще и сверкали своей кристальной чистотой.

Никакие загрязнения (без которых не обходилось развитие ни одного из адептов) не мешали току энергии.

Простыми словами — благодаря произошедшим изменениям, Эйнен вышел на новую ступеньку силы. Не в количестве энергии в ядре, не в уровне понимания Духа своего оружия, а банально в качестве собственного организма.

— Я видел, — кивнул Хаджар.

Друзья шли в сторону Башни Сокровищ. Минуя Зал Славы, они сперва не могли понять, от чего вокруг было так тихо. Обычно рядом со зданием, выдающим заданием по добытию местной «валюты» от толп учеников было негде скрыться, но не сегодня.

Сегодня, когда каждый мало-мальски сильный адепт ощущал приближение ветра перемен, народ спешил доделать срочные дела и заняться тренировками.

— Тогда в чем твой вопрос, мой варварский друг?

Возможно и не стоило пытать друга, не желающего вести разговор на эту тему, но Хаджар переживал, что нестабильное душевное состояние Эйнена может повлиять на завтрашний поединок.

Плевать выиграет Эйнен или проиграет, но если островитянин будет не в ладах с собственными сердцем и мыслями, то это может привести к куда более трагичным последствиям, нежели простое поражение и потеря их ставок.

После любого поражения можно всегда вернуться и взять реванш.

Разве что только — у мертвого может и не получится.

Островитянин, прекрасно понимая опасения друга, с благодарность посмотрел на товарища. Причем именно посмотрел. Проходящие мимо ученики внешнего круга вздрогнули, увидев нечеловеческие фиолетовые глаза.

Дождавшись пока те скроются за поворотом, Эйнен произнес слегка печально:

— Мы ведь с тобой уде давно не дети, мой друг.

— Смотря для кого, — Хаджар посмотрел на небо. Несмотря на тяжелую атмосферу в городе, погода стояла отличная. В такую бы курить табак где-нибудь на холмах, а не пытаться урвать у жизни новый день этой самой жизни. — Недавно я общался с Королем Эльфов и его сестрой. Иначе как «мальчишкой» они меня не называли.

Эйнен «улыбнулся». Хаджар плохо понимал к чему клонит его друг, но, видимо, эта тема сильно тревожила островитянина.

— Я к тому, что никогда не видел, чтобы на войнах сражались дети, — он окинул взглядом двор школы. Редкие ученики, бредущие по своим делам, большинству не было и двадцати весен. — А все они — именно дети. И при необходимости Империя, наша родина, отправит их на смерть.

Хаджар мог бы поспорить с этим утверждением. Своей родиной он считал маленькое, окраинное королевство Лидус, но де-юре Эйнен был прав.

Лидус входил в состав Дарнаса, пусть многие века, за исключением налогов (читай — дани), почти не контактировал с сюзереном.

— Ты не будешь сражаться с ребенком, друг мой, — Хаджар сжал плечо Эйнена. Теперь он понял, что именно тревожило островитянина. — Точно так же, как тысячелетние адепты не переживают, когда отправляют праотцам наших с тобой ровесников.

Только недавно Хаджар начал ощущать, насколько иначе время текло в Даанатане по сравнению с окраинными землями. Нет, разумеется, его темп везде был одинаков. Разница заключалась совсем в ином.

В том, как его воспринимали люди.

В каких-нибудь деревнях Лидуса, десять лет считалось ощутимым сроком, ибо для смертных — век это почти предел их жизненного пути.

Для городов и столиц, такой же ощутимой мерой являлся век. Практикующие, пусть и обладали весьма длинной жизнью, но без особых зелий и ресурсов, не жили дольше трех — пяти веков.

Здесь же, в Даанатане, сроком считали пять веков. А все, что меньше — относились к этому так же просто, как смертные к прошедшему месяцу.

В глазах большинства населения, и Том Динос и Хаджар Дархан и, пожалуй, даже та убийца Рыцарь Духа, прожившая века три, оказывались на одной ступени. Выглядели ровесниками.

Более того. Школа Святого Неба, объявляя ценз в шестнадцать лет, и вовсе набирала «младенцев» и полагала, что «учит адептов с рождения».

Ведь самый продуктивный этап развития приходится на юный возраст. Так, если к излету первого века, адепт не добрался до ступени Рыцаря Духа, то вряд ли когда-нибудь станет Повелителем.

А если к концу первой тысячи лет не стал Повелителем, то никогда ему не бывать Безымянным. И так далее.

Наверное, именно поэтому заявление Хаджара о том, что он всего за семь лет справится с задачей, на которую другие тратят века, вызвала у древних существ столько скепсиса.

В их глазах он был таким же младенцем, как и их дочь. К тому же, они и так считали, что ему почти вдвое меньше лет, чем было на самом деле.

— Море Песка не так сильно отличалось от островов, как сперва показалось, — вздохнул Эйнен и вновь опустил веки. — Но, Великая Черепаха, оказавшись в Даанатане, я будто попал в другой мир.

Хаджар прекрасно понимал, о чем говорит его друг. Хотя бы просто потому, что для него контраст был еще больше. Ведь он, изначально, попал в Лидус с Земли. И многое из того, что теперь казалось для него обычным, было бы чистым безумием для простого землянина.

— Приходя в чужой храм, нельзя молиться по старому, — вспомнил старую мудрость Хаджар. — Мы теперь в самом сердце Империи, мой лысый друг. Пора привыкать.

Эйнен еще раз вздохнул, а затем резко кивнул и даже махнул рукой. Такие проявления эмоций для него были необычайной редкостью.

— Ты прав, мой ваврарский друг. Пора прекращать смотреть на других учеников, как на детей. Они такие же адепты, как и мы. А некоторые — немного нас сильнее.

— Совершенно верно.

Уже на более позитивной ноте, они подошли к Башне Сокровищ. Её внутренний двор все так же убирал старый голем.

Привратник мел и без того идеально чистую поверхность каменной площадки своей метелкой, которая пугала даже больше, нежели артефакт Императорского уровня.

— Я ждал вас, юные ученики, — глаза голема опять выглядели живыми, дышащими энергией. Это пугало. — Проходите.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 514**

Удивительно, но последний раз они посещали Башню Сокровищ всего полтора месяца назад, но казалось, будто прошло полтора года.

Кстати, становилось понятно, куда из Зала Славы подевалось большинство учеников. Все они, видимо, почуяв приближение войны, рванули в Башню за техниками и знаниями.

Но даже учитывая тысячи желающих, снующих по зданию (которое, как и лавка Мастера Билома, внутри оказалось намного вместительнее, чем выглядело снаружи) полки все равно оставались до-верху заполнены свитками, манускриптами, глиняными табличками, узелковой вязью, вышитыми гобеленами и разнообразными картинами.

Под стеклом, а иногда и под куполами из различных металлов, лежали артефакты.

Первый этаж, в котором в данный момент находились едва ли не несколько тысяч учеников внешнего круга, пусть и мог похвастаться изобилием предлагаемых знаний, но особой ценностью не обладал.

Хранимые здесь техники и артефакты были не выше уровня Духа, что для Небесного Солдата пользы не несло. Но многие ученики, приехавшие из самых дальних уголков империи, были рады и такому.

— Мы бы хотели посетить второй этаж, — обратился Хаджар к Привратнику.

— Разумеется, — кивнул тот.

Особого ажиотажа появление голема — хранителя Библиотеки у присутствующих здесь учеников не вызвало. Они относились к нему, зачастую, как к предмету мебели.

Каждый раз, когда им нужно было что-то здесь приобрести, будь то копия техники или артефакт, они просто брали нужный. Если на медальоне имелось необходимое количество очков Слав, те «списывались».

Если нет, то ученик тут же ощущал на себе всю прелесть «укола» от древнего заклинания. Говорят, что среди некоторых учеников, занимающихся практикой укрепления плоти, если такая вот «бесплатная тренировка». Приходить и пытаться взять то, на что не хватает денег, а потом терпеть довольно сильную боль.

— Идите за мной, — не отпуская метлы, Привратник повел их в сторону винтовой лестницы, находящейся в центре зала.

Довольно широкая, она позволяла разойтись четырем людям, двигающимся в разных направлениях.

Те полноправные и небольшое количество учеников внутреннего круга, что сейчас по ней шли, встречали Привратника максимум — уважительным кивком. В основном же на голема не обращали внимания.

— Второй этаж, — оповестил их Привратник, когда они прошли сквозь открытый в полу люк.

Проходя через отверстие, Хаджар ощутил как его тела коснулась легкая волна энергии. Наткнувшись на золотой медальон, она тут же схлынула, оставив после себя чуточку зудящее в затылке ощущение.

Второй этаж библиотеки, за исключением того, что здесь находилось ощутимо меньше народа, выглядел так же, как и первый.

Вереницы стеллажей и полок, забитых разнообразными техниками. Те же самые столы с артефактами.

Из простого любопытства Хаджар подошел к ближайшему стеллажу и посмотрел на свиток.

— Техника Цветка Изобилия. Кинжал. Внутренняя энергия. Уровень Духа. Том Первый. Восемь тысяч очков Славы, — вслух прочитал Хаджар.

— Опять Дух? — удивился Эйнен.

— Здесь добавлено, что это первый том, — Хаджар положил свиток обратно.

Эйнен вытащил из вереницы талмудов довольно увесистый манускрипт.

— Техника Золотого Тела. Укрепление плоти. Уровень Духа. Том Первый. Одиннадцать тысяч, двести пятьдесят очков Славы.

Хаджар нахмурился. Нет, он отказывался верить, что все, чем располагала библиотека школы Святого Неба (превосходящая по объемам библиотеку Города Магов) это тонны малонужного хлама, в виде техник уровня Духа.

— Что-то здесь не так, мой лысый друг.

Эйнен не успел ответить, как к одной из полок подошел Привратник. Старик, приставив к стене швабру, провел руками по корешкам книг. Те, словно отзываясь на касания голема, стряхивали с себя пыль и приобретали блеск и лоск недавно написанных творений.

— На первом этаже Башни лежат стандартные техники, — тихо, будто боясь, что его услышат, произнес голем. — Они не имеют продолжения и их уровень понимания мира весьма поверхностный.

Хаджар, уже знакомый с подобными местами и, в целом, техниками, понимал о чем речь. К примеру — техника «Меча Легкого Бриза» была описана в одном томе и не имела внутреннего развития.

А вот та же самая техника «Опаленного Сокола» пусть и имела всего одну стойку, но была описана в одиннадцати томах. По легендам, тот, кто освоит одиннадцатый том сможет взмахом меча создавать огненного сокола такой силы, что уничтожит с одного удара Повелителя средней стадии.

— На втором лежат техники Духа, которые содержат в семе до пяти томов, — старик взял тот же манускрипт, что недавно держал в руках Эйнен. — Техника Золотого тела. Первый Том. Второй и третий находятся на третьем этаже. Каждый из них — все еще уровень духа. Четвертый и пятые тома — на четвертом этаже. Пятый — уровень Земли. Тот, кто освоит эту технику получит тело, сравнимое по крепости с артефактом уровня Земли.

Хаджар с Эйненом не сразу нашлись, что ответить. Что означала эта фраза — тело, сравнимое по крепости с артефактом уровня Земли?

Это значит, что его не смогло бы ранить ни одно оружие смертных. Даже если бы в такое тело выстрелили в упор из обычной пушки, начиненной обычными ядрами и порохом, то снаряд попросту бы отскочил от тела.

Более того, ни единого пореза не смог бы, сколько ни старайся, оставить на таком теле и практикующий вплоть до стадии Формирования Новой души.

Для Небесного же Солдата такое тело, простая плоть, была бы так же крепка, как для смертного — легкая броня на противнике.

— Достопочтенный Привратник, — поклонился Хаджар. — получается, что все техники второго этажа завершаются только на четвертом.

Голем кивнул и поставил манускрипт на место.

— А какова стоимость пятого тома техники Золотого Тела? — спросил Эйнен.

— Сорок девять тысяч очков Славы, — тут же ответил голем. — Для учеников внутреннего круга — сорок одна. Для личных — тридцать пять.

Да уж, такие «скидки» выглядели несколько честнее тех, что красовались на ценниках первого этажа. Видимо там хранился такой хлам, что школе было плевать, если их узнают хоть все ученики школы.

Ну, кроме учеников внешнего круга, разумеется. Их-то здесь использовали вместо дешевой рабочей силы.

— А где мы можем найти техники уровня Неба? — поинтересовался Хаджар.

Учитывая его технику медитации «Путь Среди Облаков», которая как раз таки и находилась на уровне Неба, ему не было смысла практиковаться в тех, что были ниже, чем она.

Именно поэтому Хаджар забросил изучение «Шага Семи Воронов» — переход на ступень Небесного Солдата лишил эту технику всяческого смысла.

Что же касалось «Меча Легкого Бриза», то у Хаджара просто не имелось других вариантов. Техника, созданная Травесом, была весьма низкого уровня – только лишь Духа. Но, несмотря на это, она обладала широкой вариативностью и идеально подходила под стиль боя Хаджара.

Найти что-то подобное всегда очень сложно.

— И такие, чтобы имели несколько томов, — уточнил Эйнен.

Старик ненадолго задумался. Выглядело это, правда, не так, будто он что-то вспоминает, а словно прямо здесь и сейчас рассматривает содержимое этажей библиотеки.

— Многотомники уровня Неба начинаются на пятом этаже и доступны ученикам внутреннего круга, — вынес свой вердикт старик.

— Проклятье! — выругался Хаджар.

Эйнен же, помянув Великую Черепаху, направился к выходу. Они прекрасно помнили, что для того, чтобы забраться на третий и четвертый этажи, им требовалось пройти некое испытание.

Но для пятого существовала необходимость наличествования изумрудного жетона ученика внутреннего круга.

— Получается, что все тома четвертого этажа ограничиваются уровнем Земли? — решил, все таки, уточнить Хаджар.

Голем повернулся к нему. Кажется, на миг, в его глазах отразилось сожаление.

— Да, — кивнул Привратник. — Знания уровня Неба необычайно глубоки и широки. Самостоятельное их изучение практически невозможно, именно поэтому они хранятся на пятом этаже. Ибо лишь ученики внутреннего круга могут расcчитывать на помощь со стороны Мастеров и Наставников.

Иными словами, голем в открытую говорил, что школе плевать на учеников внешнего круга. К ученикам полноправным они относились со снисходительным пренебрежением.

Мол — вот вам фундамент, если получится из вас что-то, начнем взаимовыгодное сотрудничество, если нет — такова судьба.

Не даром, самые полезные лекции и тренировки, объявления о которых висели в зале Славы, требовали именно изумрудные жетон.

Так, немного разочарованные, друзья, не ставшие даже спрашивать об испытании, вышли во внутренний двор.

— Думаю, с общежитием мы можем разобраться и позже, — Хаджар посмотрел в сторону полигона, где и будет проходить поединок.

После согласия Эйнена, они отправились в глухую чащу Леса Знаний, где собирались провести тренировку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 515**

Наставник Жан не любил это место. Гора Ненастий, сокрытая среди бескрайнего леса, навевала весьма болезненные воспоминания. Именно здесь, в сражении с Первобытным Зверем, погибли его друзья.

Несмотря на то, что произошло это почти семнадцать веков назад, воспоминания Жана были так же свежи, как и на следующий день

Больше таких друзей он так и не встретил.

Кроме, разве что, одного. Безумца, одержимого только одним — путем развития. Нет, каждый из адептов стремился к силе. Это всегда было основной их существования.

Бесконечный бой за все новые крупицы могущества и знаний. Кто-то искал в этом смысл тем векам, что ждали их впереди, кто-то находил радость в растущих возможностях, кто-то видел мудрость.

В конце концов, правильно говорят мудрецы — сколько адептов, столько и путей развития. Фраза древняя и необычайно глубокая. Настолько, что даже Жану, три века назад ставшему Повелителем, не хватало понимания сути мира, чтобы осознать всю мудрость, хранящуюся всего в нескольких словах.

Но, несмотря на бесконечную борьбу за силу, были те, кто занимался развитием ради самого развития.

Именно их Жан и называл безумцем. Ибо их цель была неосязаема. Они не стремились к власти, к мести, к удовольствиям, к битве. Нет. Это был не их путь.

От силы они искали лишь одного — возможность стать еще сильнее.

Таким был и Орун. Еще когда Жан был учеником внутреннего круга, Орун уже тогда являлся даже не Мастером, а Наставником.

Ему прочили светлое будущее, полное почета и уважения и самых высоких должностей в Империи. Но минуло уже больше, чем полторы тысячи лет, а Орун так и не продвинулся со средней стадии Повелителя на развитую.

И не потому, что не мог — просто не хотел.

— Старый Друг!

В этот день Орун должен был выйти из уединенной медитации, в которой провел последние тридцать лет. В пещере, на Горе Ненастий — самом опасном уголке Империи, заперся Повелитель, размышляющий над сутью Меча.

Тот, кого когда-то называли гениальным мечником. Тем, кто в десять лет, будучи выходцем из окраинных королевств, стал не только Рыцарем Духа, но и овладел Мечом в Сердце.

В десять, ко всем демонам, лет!

Все, даже сам ректор школы Святого Неба, были уверены, что к двадцатому веку Орун станет Безымянным.

Прошло уже тридцать пять веков — тот все так же находился на Средней стадии Повелителя.

Стоя у подножия горного хребта, Жан опасливо озирался на окружавший его лес. На этой клятой горе всегда нужно было держать ухо в остро.

Никогда не знаешь, какая тварь решит закусить твоим Ядром, чтобы самой стать сильнее.

Прождав Оруна целый час, Жан, разочаровано выдохнув, развернулся и направился к привязанной к дереву лодке. В свое время он выложил за неё почти сотню тысяч Имперских Монет. Сейчас, разумеется, жалел.

Теперь подобные ей стоили едва ли не вдвое дешевле.

Прогресс не стоял на месте, а вот деньги считать оказывалось все не приятнее. Чтобы там не думали в Империи, а будучи простым Наставником учеников внешнего круга, особо не пошикуешь.

Иначе бы Жан уже давно заказал себе не Императорский посох, а Божественный. Но, пустые мечты. Таких артефактов (известных) во всей Империи было штук восемь, не более. И стоили они столько, что даже думать не хотелось.

— Ну здравствуй, младший ученик.

Жан вздрогнул и обернулся.

Из пещеры вышел высокий, статный мужчина. В простых кожаных штанах, босоногий и с оголенным торсом. Его плечи были покрыты красными татуировками, дарованными ему шаманом одного из племен.

В них было заключено имя, которое Орун никому (даже своему единственному другу — Жану) никогда не говорил.

Длинные черные волосы обрамляли лицо, которое заставляли многих знатных дам в империи вздыхать с вожделением и страстью.

На плече Орун тащил шкуру огромного, черного ГневоВолка. Твари, уровня Древнего.

— Здравствуй, Орун, — Жан улыбнулся и протянул мечники руку.

Тот ответил на жест, а затем, засмеявшись, они крепко обнялись и похлопали друг друга по спинам.

— Спасибо, что встретил меня, Жан, — поблагодарил Орун и протянул другу шкуру волка. — Держи. Сувенир. Знаю, ты не любишь это место, но я не мог не поблагодарить тебя за помощь.

Орун кивнул в сторону уже распадающейся пелены, закрывшей вход в в пещеру. Если бы не она, то замкнутого в глубокой медитации, даже такого Повелителя, как Орун, уже давно бы растерзали дикие звери. Ну или другие Повелители, бродящие по Горе Ненастий в поисках всего того, что могло бы сделать их сильнее.

— Спасибо, друг, — благодарно кивнул Жан. — Но твоего подарка принять не могу.

Они подошли к лодке. Легким движением, Орун закинул в неё многотонную тушу, которая заняла почти все свободное пространство.

— Личного ученика не возьму, — сходу отрезал мечник.

Он уселся на дальнюю скамью и скучающе подпер подбородок кулаком. Его некрупные, но крепкие мышцы, бугрились пузырями кипящей воды. Жилы выглядели канатами, а взгляд был тяжелым и жестким.

Порой Жану казалось, что его друг стремится не только познать Дух Меча, но и самому принять форму его излюбленного оружия.

— Но почему? Разве ты не хочешь передать свои знания молодому поколению?

— И для чего мне это?

— Чтобы не потерялось твое наследие! — в сердцах воскликнул Жан. Он отдал мысленный приказ и лодка взмыла в небо. Всего за мгновение горный хребет превратился в исчезающую около горизонта черную полосу. Только теперь Жан выдохнул с облегчением. — Тебе уже тридцать веков, Орун. Мы не молодеем. Сколько ты еще протянешь? Десять, пятнадцать?

— Я закончил пятый том техники «Сердца Земли», — кажется, Оруна нисколько не заботил данный разговор и отвечал он скорее из вежливости. — Мое тело так же крепко, как и артефакт уровня Неба. Так что — проживу еще столько же.

— И все равно, — покачал головой Жан. — время не пощадит и тебя. Однажды ты вернешься в Реку Мира, а вместе с тобой и все твои знания и умения.

— Значит так тому и быть, — кивнул Орун.

— Но, подумай! После Императора, ты, возможно, сильнейший мечник всего Дарнаса! Ты единственный, кто кроме Его Величества, осознал суть Королевства Меча и может его использовать!

Всего раз в жизни Жан видел, как его друг использует шестую ступень во владении оружием. Тогда, во времена горячей молодости, они бились на границе с Ласканом с их легионами.

В момент, когда их окружили сотни Рыцарей Духа, они уже успели попрощаться с жизнью. Так бы оно и случилось, если бы внезапное озарение не толкнуло Оруна к Королевству Оружия!

Что случилось с той сотней? От них не осталось ни следа. Орун стер их с лица земли быстрее, чем Жан успел дочитать молитву к праотцам.

— Вот пусть он и передает знания, — пожал плечами мечник.

— Ты ведь знаешь, что Император обучает лишь своего наследника. Таков непреложный закон нашей страны!

— Дурацкий закон. Его следовало бы изменить.

— Сила Императора — залог жизни и процветания нашей Империи! Если его знания и сила рассеются среди народа, это приведет к ненужной борьбе за власть.

Орун поднял голову. Он не видел синего неба вот уже тридцать лет. Успел соскучиться.

— Тебе не кажется, что это странно, что целая Империя живет за счет одного человека?

Жан уже собирался возразить, как внезапно улыбнулся.

— Ты не заговоришь мне зубы, старый друг. Не уходи от темы. Я еще раз предлагаю тебе взять личного ученика.

— А я еще раз, со всем уважением, младший ученик, отказываю тебе в этой просьбе. Не для того я отказался от пути развития и ступени Безымянного, чтобы передать свой меч какому-то вырощенному на травах и зельях надутому идиоту, ставшему учеником внутреннего круга благодаря заслугам и усилиям своих далеких предков. Да и вообще — всей силой им обязанных.

— А если я скажу, что он не ученик внутреннего круга, а простой полноправный?

— Тем более! Если у олуха не хватило сил и ума, чтобы воспользоваться всеми ресурсами, то… да даже думать на эту тему не желаю!

— А у него не было никаких ресурсов, — Жану стоило больших усилий, чтобы не улыбнуться. — Этот весьма необычный парнишка прибыл из Лидуса. Далекого пригран…

— Я сведущ в географии, мой друг, — перебил Орун. — и знаю где находится Лидус.

— И на одном этом его таланты не заканчиваются, — продолжил Жан. — Ему нет и двадцати весен и он лишь Небесный Солдат, но в его сердце уже живет меч.

Наконец-то Орун отвернулся от созерцания неба и повернулся к Жану. Тот едва ли не возликовал.

— Меч в Сердце?

— Он самый. Еще у него есть друг, с островов, который тоже достиг стадии Оружия в Сердце. Но он владеет шестом-копьем и о нем я буду говорить уже не с тобой.

Орун прищурился и посмотрел на друга.

— С чего бы тебе так заботиться об этих учениках полноправных?

— С того, что полтора месяца назад они были учениками внешнего круга… и всего-лишь Владеющими.

— Полтора месяца…

Орун больше ничего не говорил. Жан же, пусть и не любивший рыбалку, вдруг ощути то, что чувствует любой рыбак, когда добыча заглатывает наживку.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 516**

На арене, где должен был пройти поединок Тома Диноса и Эйнена с самого утра было не протолкнуться. Хаджар с Дорой и Анис, пришедшей вместе с эльфийкой (и отказывающейся смотреть в глаза Хаджару) едва смогли сесть на места первого ряда.

Огромный амфитеатр был забит практически под завязку. Здесь, на самых выгодных местах, присутствовали ученики внутреннего круга. Немного. Человек десять, пятнадцать, не считая Анис и Доры. Они пришли скорее даже не болеть за Тома, а надеялись позлорадствовать в случае его поражения.

Рядом их окружали полноправные ученики. В количестве нескольких сотен, они разделились в своих предпочтениях. Кто-то отчаянно болел за Диноса (видимо набивались в слуги Хищным Клинкам), другие поддерживали Эйнена.

Тоже, причем, скорее из солидарности, нежели из симпатии. Все же не каждый день представитель списка Крепкой Земли (Эйнен находился на одна тысяча пятьсот сорок третьей строчке) бился с кем-то из списка Нефритового Облака (Том Динос занимал строчку во второй сотне. Весьма высокий показатель).

А вот кто действительно болел, от всего сердца, именно за Эйнена, так это ученики внешнего круга. В этом поколении лишь двое, кто когда-то носил серебряный медальон, смогли получить золотой.

И одним из этих двоих как раз таки был островитянин.

Ну и поскольку учеников внешнего круга, по традиции, присутствовало абсолютное большинство — около двух тысяч, то создавалось впечатление, что трибуны болели исключительно за Эйнена.

— Как ты можешь быть таким спокойным, Хаджар?! — Дора, которая при обсуждении надвигающейся угрозы в виде войны, сохраняла решимость и спокойствие, достойные опытного воина, с самого утра не могла найти себе места. — Твой друг, единственный друг, отправляется на верную гибель, а ты сидишь и ничего не делаешь!

Хаджар не стал уточнять, что по сути он ничего сделать-то и не мог. Лысый принял вызов, что было запечатлено в их с Томом медальонах. Откажись он сейчас от поединка, по своей воле или нет, и все — до свидания школа Святого Неба.

А с таким клеймом бесчестия не примет в свои ряды ни одна другая школа. Даже какая-нибудь захудалая на самой границе центрального округа Империи.

Все же честь среди адептов ценилась прежде всего.

К тому же, все что мог, Хаджар уже сделал. Целую ночь он выступал в роли бойцовского манекена для своего друга. В итоге они разработали тактику, при помощи которой Эйнен имел некоторые шансы на победу.

С самого рассвета, используя прошлый опыт, они устроили очередной тотализатор и на этот раз собрали сумму, намного большую, нежели на свой экзамен.

Сейчас, на жетоне Хаджара «лежало» почти триста тысяч очков Славы. И, если Эйнен одержит победу, то им с Хаджаром перепадет примерно сорок тысяч. Тридцать заберет островитянин, десять Хаджар.

Он и так считал, что лысый хочет скинуть ему слишком большую сумму за дело, которое сделает в одиночку, но порой спорить с Эйненом было бесполезно.

— Анис, а…

— Успокойся Дора, — девушка погладила подругу по руке. — Том не станет убивать твоего друга. Поверь мне — все будет хорошо.

Хаджар с подозрением посмотрел на Анис. Та опять спрятала взгляд.

— «Проклятье!» — мысленно воскликнул Хаджар, чья паранойя буквально вопила о том, что что-то здесь не так. — «Этот аристократ явно что-то задумал!».

Через несколько минут толпа на трибунах взорвалась одобрительным гулом. На песок двухсотметровой арены вышел Том Динос. Раздетый по пояс, в одних только тканевых штанах, он держал в руках свой Императорский артефакт.

— Ученик внутреннего круга, Том Динос, приветствует Наставника, — он отсалютовал человеку, вышедшему из-под тени, бросаемой на песок высокими стенами.

Хаджар шумно вдохнул. На песке, рядом с Диносом, стоял Наставник Макин. В своем сером балахоне, увенчанном короткими ястребиными перьями, он выглядел несколько выбивающимися из общей картины.

— Я, Наставник Макин, Повелитель, буду судьей этой дуэли, — Хаджар никогда не слышал, чтобы на дуэлях присутствовали судьи. Секунданты — но не судьи. — И Сейчас вызываю на песок второго состязающихся.

На этот раз толпа буквально взорвалась в овациях и криках. Том Динос, никак не показывая свое отношения к происходящему, все же позволил себе короткую усмешку.

Он-то стоял без доспехов, как бы говоря о том, что не считает, что противник имеет шанс хотя бы ранить его. Эйнен же вышел из коридора в полном боевом облачении своего народа.

Замотанный в многочисленные белые лоскуты ткани, которые вместе составляли доспех уровня Духа. В руках же он сжимал свой безымянный Небесный шест-копье.

— Состязающиеся, подойти ко мне!

Том и Эйнен спокойно приблизились к Макину. Они стояли по центру огромной арены, в отдалении от трибун. Лицом к лицу. Так близко, что каждый из них, наверняка, мог почувствовать дыхание соседа.

И пусть они находились в сотнях метрах от трибун, но каждый из зрителей ощутил напряжение, возникшее между двумя сражавшимися.

— «Спокойнее, дружище, спокойнее», — мысленно приговаривал Хаджар. — «Спокойный разум — твердые руки».

— По правилам школы Святого Неба, поединок проходит либо до смерти, либо до сдачи. Вам это понятно?

— Понятно! — тут же и громко ответил Том.

— Понятно, — спокойно, едва ли не прошептал Эйнен.

— Кроме оружейных и артефактов брони, все остальные, включая любые амулеты и талисманы, запрещены. Вам это понятно?

Оба бьющихся снова согласились.

— А теперь поклянитесь, что каждый из вас участвует в поединке по собственной воле и желанию, а не по принуждению.

Макин протянул даже с виду невероятно старый кинжал. Обшарпанная рукоять, порыжевшее от времени лезвие холодной стали.

Первым, опять же, клинок взял Том. Порезав ладонь, он принес нужную клятву. Затем тоже самое сделал и Эйнен.

— Этим ритуал начала поединка я объявляю завершенным и пусть победит достойнейший!

Хаджар видел много техник передвижения и уклонения, но он так и не смог понять, каким образом стоявший на песке Макин, за мгновение, переместился на сотню метров и оказался прямо на трибуне.

Наставник стоял около каменного постамента странной, круглой формы. Прошептав что-то на неизвестном языке, он вонзил лезвие старого кинжала в открывшийся после его слов паз.

В ту же секунду, как окровавленное лезвие опустилось внутрь камня, стены полигона-арены задрожали. Они засветились множеством волшебных рун и иероглифов. Исходящая из них энергия начала скапливаться и подниматься прозрачной и почти неощущаемой пеленой, которая вскоре сомкнулась высоким куполом.

— Пока не закончится их бой, то щит не исчезнет, — прокомментировала происходящее Анис. — Никто, даже Повелитель, не сможет проникнуть сквозь эту пелену и вмешаться в ход боя.

Дора, поджав губы, задышала сильнее. Сейчас она не выглядела могучим адептом, а простой волнующейся девушкой.

Хаджар, с удивлением, и сам обнаружил, что сжал кулаки до белых костяшек. Видят боги, ему было непривычно оказаться не в роли того, кто рисковал своей жизнью, а того, кто за эти наблюдал.

— Да начнется поединок! — дал отмашку Макин.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 517**

Том так и остался стоять по центру арены, а вот Эйнен стремительно разорвал дистанцию. Динос ответил на это широкой улыбкой. Разведя руки в стороны, он показательно повернулся спиной к противнику и лицом в сторону, где сидели Дора, Анис и Хаджар.

Динос посмотрел в глаза эльфийке, а затем повернулся обратно к Эйнену.

— Он его убьет! — вскакивая с места, воскликнула старшая наследница клана Марнил.

Эйнен стоял на расстоянии в семьдесят метров, но для мечника стадии Меча в Сердце это было так же близко, как для смертного — партер.

Том сделал всего один широкий взмах мечом. Вот только силы в этом движении было столько, что позади него земля взорвалась и образовала широкую, серповидную полосу глубиной в метр.

Длинный, яркий разрез, во много раз более плотный и опасный, нежели получался у Хаджара, понесся по воздуху.

Трибуны выдохнули.

Послышались шепотки.

— Против такого и небесная броня не поможет!

Хаджар до боли сжал колени.

— «Давай, дружище, как отрабатывали. Закончи все одним ударом!».

Разрез, за считанные мгновения, преодолев пространство, ударил по выставленному Эйненом шесту-копью. Трибуны разразились громогласным криком. Никто не ожидал, что островитянин решит принять этот удар в жесткий блок.

Хаджар почувствовал, как по его предплечью стекают змейки крови. Дора так крепко его сжала, что пронзила ногтями кожу.

От взрыва силы, закружилось песчаное торнадо. Поднявшись до самого купола, оно оставило за собой пылевое облако, скрывшее от взоров зрителей происходящее в том месте, куда пришелся страшный удар.

— Жалкий пес! — выкрикнул Динос. — Простолюдин должен знать свое месте и быть благодарен, когда…

Договорить он не успел. Из его собственной тени, заставляя трибуны шокированно замолчать, появилось нечто.

После очистки и расширения каналов, сила Эйнена перешла на качественной новый уровень. То, что раньше выглядело как радужная чешуя, теперь обернулось самой настоящей броней. Гладкая и покатая, как и принято на островах, она легла широкими пластинами на лучшую из защитно-атакующих техник Эйнена.

Прежде неясных очертаний обезьяна, теперь стала более плотной и четкой. Её призрачные мышцы налились силой и цветом, а помимо покрывшей её брони, она теперь сжимала в лапах точную копию шеста-копья, который держал Эйнен.

Вот только копия эта была три метра длиной, а сам торс обезьяны, в основании которого стоял Эйнен, возвышался на все пять.

— Речной Змей! — произнес Эйнен, делая выпад шестом.

Его теневая обезьяна, частично закованная в радужную броню, повторила движения островитянина.

— Проклятье! — не сдержался Хаджар.

Во время их тренировок, Эйнен никогда не использовал этот удар в полную силу и теперь Хаджар понимало почему. У него самого, получи он такой подарок, не было бы никакого шанса увернуться.

В скорости шесту-копью сложно было отказать.

А в скорости этой технике Эйнена — тем более.

Зеленый луч, которым обернулся выпад Эйнена, ударил точно в грудь Тому. Тот, сложившись пополам, пролетел около пятидесяти метров и с силой врезался в стену арены. Удар вышел таким, что на землю упали осколки, а сам Динос полностью зарылся в камень.

— Высокое Небо…

Хаджар сомневался, что прими он подобный подарок в открытую, то отделался бы легкими увечьями. Да, чего уж там, стоило быть честным с собой — этот удар отправил бы его к праотцам.

— Он победил? — тихо спросила Дора.

Она безотрывно смотрела на песок арены. Вся трибуна сохраняла абсолютную тишину. Большинство питало надежду увидеть чудо.

Столько поколений притесняемые ученики внешнего круга, наконец-то, могли получить настоящего героя. Выходца из их рядов, такого же простолюдина, способного одним ударом отправить в нокаут наследника, пусть и младшего, одного из семи великих кланов.

Да к демонам даже эти кланы и чистоту крови.

Выходец из внешнего круга мог одолеть ученика внутреннего круга! Один из этот факт заставлял сердца учеников биться быстрее, а ладонь потеть от волнения.

Вот только если бы кто-то из них был бы способен отвлечься от арены и посмотреть на Анис, то им бы все стало понятно.

Хаджар, сжав кулаки, смотрел на то, как спокойна была Анис. Она даже бровью не повела в момент, когда Эйнен использовал свою убийственную технику.

— Будь у него Императорский шест, может он бы и смог сильно ранить брата, — буднично произнесла она.

Одновременно с этими словами, трибуны (при помощи магии завесы) услышали кашель, доносящейся из выбитого в стене углубления.

Покрытый белой пылью, из ниши, не запланированной при строительстве, выбрался Том Динос. На его груди расплывался крупный, но обычный бледный синяк.

— Ко всем демонам! — в сердцах Хаджар ударил кулаком о колено.

На плоскости Императорского клинка младшего наследника красовалась миниатюрная точка, которая уже стремительно исчезала.

Клятый Динос успел выставить блок, погасивший большую часть атаки.

Эйнен, стоявший внутри обезьяны, пусть и выглядел спокойно, но все же приоткрыл глаза. Хаджар знал, что это знак того, что его друг начал биться не просто всерьез — а за жизнь.

— Признаю, — Динос, утерев выступившие на уголках губ капельки крови. — Даже дворовые псы умеют кусать.

С этими словами Динос просто исчез. На том месте, где он стоял, появилась неглубокая воронка в песке.

Со звучным хлопком он появился позади Эйнена и нанес удар снизу вверх. Стоящий на месте, полностью готовый к обороне островитянин, специализирующийся на защите, не успел даже среагировать на удар, не то что попытаться его заблокировать.

Меч Тома пришелся прямо по спине Эйнену. Вернее — по пластине радужной брони на спине теневой обезьяны. Но стоило только императорскому клинку, вызвавшему эхо в виде столпа серой энергии, коснуться её, как та распалась в пыль.

Подкинутый в воздух Эйнен, оказался полностью беспомощен. Динос же, вновь исчезнув, с очередным хлопком появился в воздухе прямо над островитянином.

Развернувшись всем корпусом, он нанес рубящий удар прямо в грудь теневой обезьяны. Используй он не тупую, а режущую кромку своего меча, то точно бы разрубил Эйнена надвое.

Вместо же этого, меч сыграл роль жуткой дубины. Он буквально низверг Эйнена на землю. Огромная обезьяна ударила о песок, а затем даже на трибунах ощутили легкую дрожь.

Земля буквально взорвалась острыми иглами и клыками, украсившими границы многометровой ямы, в центре которой лежал отхаркивающий кровью Эйнен.

Рядом с ним легко, сперва на мыски, а затем и на полные стопы, приземлился Динос.

— Но как бы не кусалась дворняга, а одолеть льва у неё не получится. Меч Бога Грома!

То, что использовал Айан Гор, лишь называлось «Техникой Бога Грома». Только теперь Хаджар смог увидеть, как выглядела техника Неба, когда её использовал кто-то вроде младшего наследника великого клана мечников.

Клинок Том, все еще перевернутый тупой стороной, обернулся полосой плотной молнии. Будто закованной в какие-то рамки, они даже не роняла искр на песок.

Очередной рубящий удар пришелся в центр массы теневой обезьяны. Всего одним ударом. Всего одним!

Лоскуты теней и радужная пыль еще не осела на песок, как Динос уже поднял за шею окровавленное и едва-едва дышащее тело Эйнена.

Тот все еще сжимал шест-копье, но уже не мог его поднять.

— Дора Марнил! — выкрикнул Том, поворачиваясь к трибуне. — Твое слово!

Эльфийка яростно качала головой и поджимала губы. Её синие глаза наполнились слезами.

— Либо ты соглашаешься на мое предложение руки, либо он умирает. Выбор за тобой! Даю тебе три секунды!

Хаджар повернулся к Доре.

Та, в свою очередь, повернулась к Анис.

— Ты ведь обещала, что он его не убьет!

— Я… я…

Сама Анис была, кажется, шокирована еще больше, нежели Дора. Она и предположить не могла, что брат использует столь наглый трюк, чтобы повлиять на решение наследницы Марнилов!

— Осталось две секунды!

Динос, будто беспомощного котенка, встряхнул Эйнена. Тот застонал от боли. В его теле, даже с виду, не осталось почти ни одной не сломанной кости.

Дора продолжала молчать.

— Одна!

Развернув меч жалом к сердцу Эйнена, Том широко улыбнулся.

Сердце Хаджара стучало так быстро, что он мог слышать ничего, кроме жуткого стука в висках.

Перед его внутренним взором пронеслись сцены из прошлого.

— «Давай уедем, брат. Вместе… как и хотели», — Неро улыбался ему.

А затем другая сцена. Та, что до сих пор ипорой преследовала его в ночных кошмарах.

— «Хватит шутить, любимый… Вставай, Неро… Это уже не смешно…», — Сера прижимала не дышащего Неро к себе. Из его спины торчал его же собственный клинок.

Дора молчала. Её глаза были закрыты, а по щекам катились слезы.

— Время вышло, — и Динос надавил на меч.

По трибунам прокатился нечеловеческий, низкий гул, в котором с трудом можно было услышать:

— НЕТ!!!!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 518**

— Если тот мальчик, — Орун, скрестив руки на груди, стоял в лодке и смотрел вниз, на песок арены. — про которого ты мне рассказывал, так же «силен», как и этот островитянин, то мы зря теряем время.

— Не забывай, что он бьется с учеником внутреннего круга, — сказал Жан. В этот самый момент, Эйнен, его бывший подопечный, появился за спиной наследника Диносов. — Надо же…

Орун, увидев удар в исполнении Эйнена, в удивлении слегка бровь изогнул.

— Речной змей… — донеслось до них, сокрытых от взоров учеников.

— Она исполнена на добротном уровне Земли, но…

— Тебе тоже кажется, — Жан присмотрелся к островитянину. — что она имеет в себе потенциал не ниже Императорского.

— Если не выше, — кивнул Орун. — владей этот мальчик хорошим артефактом, то даже в таком убогом исполнении, они бы прикончила Диноса на месте. Любопытно…

Жан поддержал друга задумчивым кивком. Техники уровня Императорского хранились на седьмом этаже Башни Сокровищ и считались основой могущества школы Святого Неба.

Но, как и Орун, Жан чувствовал, что этот удар «Речного Змея» имел потенциал быть куда более могущественной техникой, нежели Императорская.

Потенциал Божественной!

— Но откуда такие знания у простого выходца с отсровов? — не сдержался Жан, добавляя в тон нотку возмущения.

— По миру ходит множество чудовищ в шкурах простых ягнят, — вспомнил старую присказку Орун. — Некоторые из них, перед смертью, оставляют свои Наследия. Может на одно из таких и наткнулся этот юноша.

— Удача, — с завистью и презрением произнес Жан.

Он считал себя весьма невезучим человеком.

— Тоже часть силы, — стоял на своем Орун. — Но, увы, сегодня удача изменила этому пареньку.

Динос выбрался из ямы и использовал технику ускорения «Шаг Пустоты». Тоже уровня Неба. Диносы владели первыми тремя её томами, тогда как четвертый и пятый содержались так же на седьмом этаже Башни Сокровищ.

— Неплохо-неплохо, — закивал Орун. — Мальчишка достоин своего почившего отца. Тот всегда считался одним из быстрейших мечников.

— Ты еще не видел его старшей сестры. Юная Анис имеет все шансы превзойти отца.

— Может быть.

Орун явно был поглощен битвой. Как мечник, он всегда был рад возможности понаблюдать за поединком другого мечника. Даже в бою юнцов, Орун пытался найти хоть немного подсказок для своего поиска «настоящего пути Духа Меча».

Жан же размышлял на тему, почему кланы отправляют своих отпрысков в школы. Обладают собственными библиотеками, хранящими самые разные техники (включая родовые) большинство из них — лишь незаконченные версии истинных знаний.

И, чтобы узнать всю технику того же Шага Пустоты, детям и приходится отправляются в школы.

Да… Его Величеству Императору не откажешь не только в силе, но и в хитрости. Разумеется, за тысячи лет, кланы умудрились разработать собственные Императорские техники, ставшие основой их могущества, но, благо, таких умельцев нашлось всего лишь семь.

— Ну все, кажется мы уже никогда не узнаем, откуда у мальчика такие знания, — Орун говорил абсолютно ровным тоном. — Вот только называть это убожество техникой «Бога Грома»… За такое исполнение техники я бы отходил этого выскочку сотней палок.

— А по-моему выполнено очень даже ничего.

— Очень даже ничего, — передразнил Орун. — Если не можешь выполнить технику идеально, нечего использовать её в бою. Этим он позорит имя своих предков и весь клан Хищных Клинков. Посредственность!

Жан, не особо разбиравшийся в пути Духа Меча, не стал спорить с другом. В свою очередь, он не одобрял поведения, последовавшего за победой. Динос вздумал шантажировать старшую наследницу эльфов?

Вот это действительно посредственный ход. Стоит Хищным Клинкам испортить отношения с Марнилами и прощай услуги Геры. А лучшего целителя и, пожалуй, алхимика не найти во всей Империи.

— Пойдем, — Орун отвернулся. — в ближайшее время проверять способности мальчика-мечника будет бесполезно. Если ты прав и они действительно такие близкие друзья, то он еще долго будет оправляться от душевных ран.

И Орун и Жан прекрасно понимали, что Дора Марнил никогда не согласиться на предложение Диноса. И дело вовсе не в её гордости, а в гордости островитянина.

Согласись она на это, стань жертвой чужого поражения и островитянин уже никогда не сможет стать достойным воином.

Более того, вряд ли он сможет когда-либо держать в руках оружие.

Честь для адепта это не пустой звук. Это основа крепости его сердца. А с пустым сердцем быть адептом не способен никто.

То, что предлагал Динос, спасло бы мальчика-островитянина, но убило бы в нем воина.

На такое старшая наследница великого клана пойти не могла.

Лучше уж умереть с честью, чем жить без…

Внезапно Орун вздрогнул. Ему показалось, что где-то там, внизу, среди толпы учеников, проснулся дикий зверь. Зверь полный такой ярости, что одной ей можно было уничтожить большую часть присутствующих на трибунах.

Инстинктивно Орун обнажил свой клинок и резко обернулся к арене. Одновременно с ним,доставая из пространственного артефакта оружие, обернулся и Жан.

Два Повелители смотрели на трибуны. Они ощущали первобытную, необузданную ярость, но не видели зверя, от которого могла бы исходить такая волна.

Меч Диноса, вонзился в грудь мальчишке и в этот же миг, на трибуне вспыхнул столп черной энергии.

— НЕТ! — в громогласном реве различили Орун с Жаном.

— Неплохой настрой! — глаза Оруна вспыхнули азартом.

Жан же, помянув предков, убрал оружие обратно. Один безумец встретил другого. Что же, свою работу он выполнил. Пусть и ценой жизни второго одаренного мальчика, но он смог свети вместе Оруна с Хаджаром.

— Давай, мальчишка, покажи мне на что ты способен! — закричал Орун, потрясая своим мечом.

Все еще ревя, будто раненный Хозяин Небес, мальчик-мечник бросился в лобовую атаку на пелену. Окутанный черной энергией, он оставил позади себя длинный шлейф, в котором изредка проглядывались очертания драконьего тела.

— Ему не пробиться, — покачал головой Жан. — Эта пелена сдержала бы даже меня, используй я только голую силу.

— Но не меня! — Орун продолжал сверкать глазами.

— Ты сравниваешь себя с этим мальчиком?

Безумный мечник повернулся к своему другу и сверкнул хищной улыбкой. Той самой, от которой у Ласканских воинов сердца останавливались.

— Меня в его возрасте, — добавил он. — Этот учебный недощит не остановил бы меня в его возрасте!

— Вот только в шестнадцать лет ты уже был Рыцарем, а он лишь Небесный Солдат.

— Нет никакого смысла учить того, кто слабее тебя самого! Если я возьму его в личные ученики, то он должен быть в двое, нет, в пятеро сильнее меня!

— Безумец, — только и ответил Жан.

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

.........

Хаджар, используя все свои силы, ударил о пелену. Та немного прогнулась, но выдержала удар. Окутанный зовом, призвав в реальность Черный Клинок, Хаджар использовал все, что у него было, вложив это в стойку Лазурного Облака.

Нанесенная в ближнем бою, в полную силу, это была самая могущественная из его техник.

— Хватит лаять, — Динос отбросил пронзенное тело Эйнена в сторону. — Твой час, пес, пробьет в следующий раз.

И Том, наклонившись, вытер меч от крови о бездыханное тело.

— ААААААА!!!!!

Глаза Хаджара вспыхнули таким ярким светом, что на миг показалось, будто в их синеве исчез зрачок. Внезапно стук крови в ушах Хаджара начал бить мерно и спокойно.

Бам. Бам-бам. Бам. Бам-бам. Выбивал он ритм.

— «Генерал!» — услышал Хаджар за спиной.

А затем еще раз.

— «Генерал!».

А затем еще и еще.

— «Генерал! Генерал! Генерал! Генерал!».

Почему Хаджар не мог до этого выполнить удар Черного Генерала? Потому что он пытался сделать это только руками!

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

.........

Зрители увидели жуткий, рубящий удар мечом. Такой, словно он пытался разрубить все сущее и уничтожить любого, кто попадется под лезвие меча. Будто обезумевший от горя мечник пытался уничтожить не только преграду перед ним, но и весь мир.

Многие из слабых адептов, почувстовав угрозу, немедленно обнажили оружие. Но удар не был направлен против них.

Полоса уничтожающей все на своем пути тьмы обрушилась на пелену. Та задрожала, затрещала, а затем разошлась небольшой трещиной.

Именно в неё и ворвался шлейф черного тумана. Обрушившись на песок, заставляя землю разойтись волнами и огромными кусками породы, шлейф взорвался океаном тьмы.

Из него вытянулась рука, закованные в черные латные перчатки. Она схватила за горло шокированного Диноса и подняла его в небо.

А затем многие были уверены, что увидели Хаджара, который что-то закричал в лицо Диносу. Его синие глаза горели такой горячей яростью, что могли бы сжечь сами небеса.

Другим же показалось, что звериный рев на арену обрушил дракон с нечеловеческими, синими глазами.

Черный меч, будто коготь или клык, вонзился в горячую плоть.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 519**

Том, отбросив в строну тело простолюдина, разочарованно вздохнул. Неужели он настолько неприятен Доре, что она предпочтет дворовую собаку ему?

Мысли аристократа прервал поток энергии, который он ощутил даже сквозь пелену, закрывавшую песок арены от трибун.

Том посмотрев в сторону, откуда распространялось давящее ощущение.

— Второй пес, — процедил сквозь зубы Том.

Окутанный черной энергией, с места сорвался простолюдин, с весьма странным оружием в руках. Еще Анис говорила, что не может понять — толи это Оружие Духа, толи очень странный артефакт.

По словам Анис, в каждую их новую встречу, меч простолюдина становился сильнее. Никто из них, наследников клана Хищных Клинков, издревле славившихся своими мечами, не слышал о подобных артефактах.

Глядя на то, с какой яростью и остервенением простолюдин бьется о неприступную для него стену, Том поймал себя на том, что жалеет, что не имеет такого друга.

— Друзья не нужны! — гневно напомнил он сам себе. — В этом мире есть только сильные и слабые, все остальные — пыль, на пути к цели.

Пелена дрожала под ударами простолюдина. Том с трудом верил своим глазам. Какой-то дворовый пес был способен заставить содрогнуться щит, способный удержать энергию Повелителя?

Здесь, разумеется, существовала оговорка в виде формулировки «энергию». Мало-мальски способный Рыцарь Духа, при помощи убийственной техники, был бы способен проделать брешь в этой пелене. Все же, она служила лишь экраном от криков и всплесков энергии простых учеников. Для того, чтобы никто не пытался ворваться на арену, присутствовали судьи.

Том скосила в сторону Наставника Макина и… к своему удивлению, не обнаружил того на месте.

— Проклятый старик, — прорычал Том.

В ту же секунду, инстинктивно, он принял защитную стойку. Его тело заискрилось молниями. «Доспех Бога Грома», использованный без артефакта, выглядел синими разрядами электрических дуг, струящихся по обнаженному торсу.

— Что за…

В следующее мгновение на защитный купол обрушилась тонкая стена тьмы. Она разрубила в нем, всего на долю секунды, узкую щель. Но и этого хватило, чтобы в открывшееся пространство влился шлейф черного тумана.

Диносу показалось, будто это черный дракон взвился в небе, а затем обрушился на горячий песок. Из озера тьмы, пролившегося по арене, вытянулась рука, закованная в латную перчатку, созданную из того же тумана.

Разбив доспехи Бога Грома так легко, будто их и не было вовсе, она крепко сжала горло Диноса. Тот, пребывая в глубоком шоке, не сразу понял что именно произошло. Будто пушинку его оторвали от земли, а затем, следом за рукой, из тьмы вынырнуло лицо.

Внешне оно напоминало простолюдина, о котором порой чуть лестно отозвалась Анис, но вот глаза.

В глубине синих, почти нечеловеческих глаз, Том увидел разъяренного дракона.

Что-то горячее, почти живое, вонзилось ему в бок, а затем пронзило тело насквозь. Изо рта Тома, прямо на лицо простолюдину, пролилась густая, алая кровь. Помимо острой вспышки боли, Динос ощутил как нечто голодное начинает поглощать его энергию, выискивая в ней те крохи Духа, что Том смог развить в себе.

— Проклятье!

Том, ударом ноги, оттолкнул от себя простолюдина. Нанесенный в полную силу, на таком расстоянии, этот удар мог бы лишить жизни простого Небесного Солдата. Но, в момент соприкосновения стопы и чужих мышц, Динос ощутил сопротивлении энергии, принадлежащей Солдату средней стадии.

— «Проклятая дворняга умудрилась прорваться на следующую стадию?!»

Прикрыв рану ладонью и пустив через неё разряд молнии, Том на мгновение скривился. Запахло поленой плотью. В следующее секунду, когда на него обрушился удар черного меча, то он уже пришелся по ручному щиту, на тыльной стороне латной перчатки Императорского доспеха Тома Диноса.

— Ну, давай посмотрим, кто кого, дворняга!

С этими словами Динос обратился к своему Ядру и зачерпнул из него энергии.

— Меч Бога Грома!

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

.........

Броня Диноса выглядела почти так же, как и у Доры. Полностью закрывающая Тома латная броня сверкала на солнце серебром и сталью. Меч в руках Диноса превратился в полосу молний. Сделав им всего один взмах, Том послал вперед длинный разрез. Выглядящий как вытянутая спицей искра, он оставлял за собой след горящего воздуха.

Хаджар отправил на встречу собственный удар. Его разрез выглядел меньше и уже, не таким плотным и насыщенным энергия, но та тьма, что его питала, с жадность поглащала каждую искорку света, излучаемую ударом Диноса.

Они столкнулись посередине арены. Мощный взрыв закружил разноцветный вихрь. Лоскуты тьмы, срывавшиеся серпами, били по стенами арены, высекая в них глубокие борозды.

Голубые разряды молний, лаская купол пелены, оставляли на нем широкие черные ожоги.

Песок, сперва превратившись в песок, развеялся сверкающей на солнце пылью. Зрители увидели, как от места столкновения разлетаются два адепта. Динос, пролетев три метра, приземлился на ноги.

Хаджар же, промохав по воздуху целых пять метров, еще столько же прокатился по земле и только после этого смог остановить инерцию удара. Для всех зрителей было понятно, кто именно в этой паре сражавшихся имел преимущество в силе.

— Высокое Небо, — выдохнул Хаджар.

Этот обмен ударами вернул ему ясность мышления. Внезапно он ощутил внутри себя нечто, чего не было прежде. Краски мира словно стали ярче, а все чувства разом обострились. Хаджар не стал видеть лучше или думать быстрее, но в то же время, все вокруг стало проще и… понятнее.

Хаджар теперь прекрасно понимал, на каком расстоянии он может дотянуться до врага, а на каком нет. Он осознавал, какой удар сможет пробить защиту Диноса, а какой лишь оставит на ней неглубокие царапины.

Так же ясно Хаджар и понимал тот факт, что жизнь пока еще не покинула тело его друга. В ту же секунду, как этот факт стал ясен Хаджару, он взмахнул рукой. Следующей за ней край плаща вытянулся семи метровой лентой и, запеленав его, перенес в ту самую нишу, куда недавно Диноса отправил удар самого островитянина.

— Отдыхай, друг мой, — прошептал Хаджар, когда плащ вновь принял свою изначальную форму. — Не могу обещать, что у тебя получится взять реванш.

— Эй, простолюдин! — засмеялся Динос с противоположной части арены. — Ты настолько глуп, чтобы вмешиваться в дуэль?! За это тебя исключат.

Хаджар, качнув мечом, занял атакующую стойку. Даже его и исключат, то Том Динос уйдет отсюда только вперед ногами.

— Пес! Умри! «Громовой Удар»!

Томас выполнил два удара. Сложившиеся крестообразно, они породили огромную искрящуюся молниями звезду. Она даже не плавила, а испаряла песок, обнажая камни, которыми на двухметровой глубине был выложен фундамент арены.

Силы в ней заключалось столько, что она превратила бы в прах обычного Рыцаря Духа вплоть до средней стадии. Еще около полутора месяцев в прошлое и Хаджар бы, от одного эха этого чудовищного удара, отдал бы душу праотцам.

Но не теперь.

Взмахнув клинком, он согнул колени и убрал меч так, будто вернул его в ножны.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 520**

Удар, который он, наконец, смог осознать, был самым сложным из всех, что когда-либо видел Хаджар. Ибо выполнялся он не только руками, но и сердцем, и душой и даже собственным сознанием.

Спустя полгода тренировок с картиной, Хаджар, наконец, смог это понять.

Первой ступенью овладевания подобной техникой, было развитие в сознании возможности максимально точно визуализировать удар. Настолько, чтобы казалось, что ты его выполняешь в реальности.

Настолько, чтобы от одной мысли об этом ударе внутри тела начинали меняться потоки энергии, а мышцы ныть, как если бы только что из них попытались выжать силы больше, чем они были способны породить.

И, благодаря дощечки, полученной в библиотеке Города Магов, Хаджар справился с этой ступенью. Именно на это у него ушло целых полгода. Остальные же требования слились в нем воедино еще до того, как он закончил, казалось бы, всего-лишь первую ступень.

Нанести удар не только руками, но и сердцем? Для того, кто смог достичь стадии владения Оружие в Сердце, это было не то что «просто», а в принципе — само собой разумеющимся.

С той самой битвы с вражескими учениками, Хаджар каждый раз вкладывал в каждое движение своего тела собственное сердце. Именно поэтому многие, в его тени, предстающий в виде шлейфа черного тумана, силуэт дракона. Просто потому, что он там действительно присутствовал.

Вопрос души тоже стоял не так остро, как сознания. Черный Клинок, как и Зов Хаджара, оба они покоились в самых глубоких и потаенных уголках его души.

Когда же все эти ступени слились воедино, то Хаджар смог использовать удар, когда-то выполненный самим Черным Генералом.

Некогда Хаджар думал, что это какая-то особая техника его далекого «предка», но теперь прекрасно понимал — полгода он изучал простой, обыкновенный взмах меча первого из Дарханов.

Тот, скорее всего, даже не вкладывал в него атакующего намерения или мистерии Духа Меча. Просто использовал, чтобы встать в более выгодную позу перед художником.

Сложно даже представить, какой силой обладал величайший мечник в истории, если его простой взмах, выполненный Небесным Солдатом, обладал такой разрушительной мощью.

— «Черный Ветер», — подумал Хаджар и понял, что именно так назовет эту стойку. Его первую, за десятилетия, стойку, которая не имела отношения к технике «Меча Легкого Бриза».

Громовая звезда, содержащая в себе силу даже не двух, а четырех ударов мечника, держащего в руках Императорский артефакт и осознавшего стадию Оружия в Сердце, приблизилась к Хаджару настолько, что он чувствовал, как каждый вдох гонит в легкие безумно горячий воздух.

Этот жуткий удар легко бы отправил к праотцам десяток Небесных Солдат и, возможно, смог бы пробить даже Императорскую броню. Безо всяких сомнений, Том Динос заслуживал того, чтобы именовать младшим наследником клана Хищных Клинков, величайших мечников Империи.

И все же…

— Черный Ветер! — Хаджар сделал всего один, легкий взмах.

Он не выглядел таким же мощным и жутким, как рубящий удар. Не был быстрым и стремительным, подобно любому выпаду. Не обладал той же режущей способностью, что секущий взмах.

Самый обычный, будничный удар. Такой, обычно используют ученики смертных, когда день за днем, вооружившись палкой, тренируют мышцы спины и рук.

Удар Хаджара породил всю ту же стену тьмы. Толщиной в женский волос, она обрушилась на звезду из молний. Вбитая в землю, взорвавшаяся столпом искр, опаливших далекий купол, она пробила дыру в каменной кладке.

Раскаленная лава пролилась на песок, заставляя его шипеть и пузыриться, мгновенно лопающимся в пыль стеклом. Рассеченная надвое, звезда распадалась, параллельно испуская эхо.

Серпы молний, длинной в несколько метров, разлетались по арене. Каждый из них был сравним с ударом мечника Небесного Солдата, нанесенного в полную силу.

Зрители, наблюдавшие за поединком, возносили хвалу небесам за то, что имели возможность понаблюдать за битвой подобных монстров. Особенно радовались мечники. Смотря за подобным боем, они имели все шансы на то, чтобы поймать за хвост птицу вдохновения и немного углубится в своем понимании Духа Меча.

— Думаешь это все, на что способен наследник Хищных Клинков?!

Глаза Тома сверкнули алым. Анис, до этого выглядевшая пусть и обеспокоенной, но в целом спокойной, вскочила с места. Схватвшись за плечо бледной Доры, она, неожиданно для самой себя, едва было не закричала на брата.

Их клан, когда-то давно, смог добиться своего положения именно благодаря неполной технике Бога Грома. Им не хватало седьмого и восьмого тома, которые хранились на последнем этаже Башни Сокровищ.

Именно поэтому поколения наследников Хищных Клинков отправлялись в школу Святого Неба, чтобы получить шанс закончить одну из самых могущественных техник в империи.

Она подходила как для легких мечей, так для тяжелых и даже сабель. Её создатель, наверняка, стоял намного выше, нежели на ступень простого Безымянного.

Но, даже так, Диносы бы никогда не добились положения одного из семи великих кланов Империи, если бы не их собственная техника. Техника «Кровавой Охоты».

Только самые талантливые из Хищных Клинков могли расчитывать на то, чтобы приступить к её изучению. И лишь гении были способны продвинуться дальше первых двух томов.

В нынешнем поколении, лишь текущий глава клана имел силу, чтобы справиться с мощью третьего из четырех томов. Сама Анис была способна использовать стойки из первых двух.

«Кровавый Бег» — позволявший её наносить удары по любой цели, находящейся на расстоянии в двадцать метров в округе. И, техника второго тома, «Кровавая Жатва», способна создать волну секущего удара, направленного не только вперед, но вокруг мечника.

Этих двух стоек хватило, чтобы Анис считалась одной из лучших мечников молодого поколения. Некогда, она была старшей наследницей своего клана, пока…

— Кровавый бег!

Том ощутил, как ему на плечи рухнул вес целого мира. В отличии от своей сестры, он не был способен до конца понять тайны техники, описанной даже в первом томе. Но, пусть так, того уровня, которым он обладал сейчас, вполне хватало, чтобы сражаться с зарвавшимся простолюдином.

Едва подняв меч, Динос ощутил невероятный прилив силы. В отличии от простых техник, подпитывающихся мистериями Духов оружие, эта действовала наоборот. Он, вытягивая мистерии Духа Меча из клинка Диноса, вливала их в его собственное тело.

Не даром, перед тем как переходить к изучению «Кровавой Охоты», требовалось довести свое тело до крепости артефакта уровня Духа. Иначе можно было забыть даже о тренировках в «Кровавой Охоте».

Энергия мистерий, вливаемая в тело, была настолько велика, что могла его разрушить так же легко, как если бы адепт самостоятельно вонзил себе в сердце собственный меч.

Зрители видели, как Том сделал замах в одном месте, но опустил меч уже в совершенно в другом. Он нанес удар наотмашь, направляя его наискосок и перетягивая все тело своего противника.

Второй мечник, закутанный в черный туман, видимо ожидал чего-то подобного и потому заранее принял защитную стойку. Вот только стоило Диносу понять, что его удар не достигнет цели, как он тут же исчез, чтобы продолжить свой удар уже не по груди, а по спине оппонента.

Оставляя позади арку из капель крови, меч Диноса, разрезая черный плащ, просвистел по спине Хаджара.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 521**

Хаджар, уже видевший подобную технику прежде, был готов к тому, что Динос сможет нанести удар быстрее, чем среагирует разум или руки. «Шелест в Кроне», шестая стойка техники «Меча Легкого Бриза», уже была на готове.

После перехода на следующую стадию Небесного Солдата, обострившееся понимание сути мира Хаджара, позволило ему заметить некий отблеск в глазах Диноса. Этот отблеск ясно давал понять, что удар будет нанесен по груди.

Доверившись внезапному чувству, Хаджар использовал шестую стойку именно для того, чтобы защитить солнечное сплетение. И, когда Том, оправдывая ожидания, обрушился именно на эту часть тела, Хаджар уже собирался ответить мощным контрударом.

Но, меч Тома еще не ударил под затаившейся, внутри ветра, защитной технике, как он внезапно исчез. Это не было техникой перемещения в её классическом проявлении.

Хаджар ощущал, как бьется с противником. Он чувствовал его меч. И меч, начав удар в грудь, внезапно переместился ему за спину. Все это произошло с такой скоростью, что даже немногочисленным Рыцарям Духа, наблюдавшим за поединком, показалось, что Динос начал атаку в одном месте, а закончил уже в другом.

Лишь трое Повелителей, все так же следившими за поединком, смогли различить красную молнию, которой на миг обернулся Том.

Глядя на то, как от удара мальчишка-мечник отлетает едва ли не на три метра, Орун разочарованно покачал головой.

— Его рефлексы недостаточно остры, — вынес он свой вердикт.

— Недостаточно остры?! — возмутился Жан. — Он смог почувствовать намерение Диноса и это только на средней стадии Небесного Солдата!

— Намерение, — фыркнул Орун. — какая чушь. Настоящий мечник не должен чувствовать, куда придется удар. Он должен это знать!

Жан придерживался иного мнения.

Стоя в лодке, скрытой перед заклинанием невидимости, он внимательно наблюдал за боем. Рядом с ним, помимо Оруна, теперь находился и Макин. Тот, почему-то, очень нервничал. Хотел даже прервать уже завершившуюся дуэль, но не смог пойти против слова Оруна.

Все же, после заместителя ректора и самого ректора, Орун являлся сильнейшим из Наставником. Никто, лишний раз, не хотел портить с ним отношения. Особенно по такому пустяку, как возможная гибель полноправного ученика.

В том, что Динос одержит победу, Жан не сомневался.

Как бы ни был талантлив и силен Хаджар, но на стороне Тома была мощь всего клана Хищных Клинков. Все их учителя, ресурсы и собственные техники. В том числе и техника «Кровавой Охоты», которая, по слухам, в четвертом томе обретала мощь Императорской техники.

— Но мальчишка Динос еще хуже, — Орун не успокаивался. Его ладонь то и дело касалась рукояти меча, будто он и сам собирался отправиться в бой. — С таким ресурсами, как у клана Хищных Клинков, он мог бы стать к этому возрасту в трое сильнее, нежели сейчас.

— Может, все же, закончим бой, — несколько робко попытался вмешаться Макин, но его никто не слушал.

— Ты не знаешь, мой друг, — покачал головой Жан, вспоминая события недавних лет. — но совсем недавно в клане Хищных Клинков произошла смена правящей семьи. Вторая семья, носившая имя клана, силой отобрала у правящий их титулы и право править. Они пощадили лишь Тома и Анис — остальных же вырезали под корень. Женщин, детей, стариков — всех.

Орун покосился на младшего Диноса. Тот так и пылал злобой и яростью, но, помимо всего прочего, его меч истекал болью. С таким, Том никогда не добьется высот в в пути Духа Меча.

— В этом мире сильный пожирает слабого и в этом нет ничего предосудительного, — пожал плечами Орун.

Пока невидимые для взглядов простых учеников Повелители обсуждали бой и судьбу клана Хищных Клинков, Хаджар с трудом поднимался на ноги.

Перед его глазами все плыло, а во рту застыл привкус холодной меди.

Сплюнув кровью, он успел использовать «Шелест в кроне» как раз вовремя, чтобы третий удар Диноса, являющийся продолжением второго, пришелся не по шее Хаджара, а по выставленной защитной технике.

Меч, окутанный стремительно краснеющей молнией, обрушился на вынырнувшего из ветра дракона. С телом, похожим на меч, он опутал алый клинок Диноса. Сумев задержать его всего на долю секунды, он выиграл достаточно времени, чтобы Хаджар успел ускользнуть из-под техники Диноса.

Обернувшись шлейфом черного тумана, Хаджар обогнул Тома по короткой траектории. Оказавшись сбоку от противника, он сделал взмах мечом. Разрез, который так и не сорвался с кромки клинка, стал продолжением меча Хаджара.

Он не знал, что это, впервые за весь бой, вызвало одобрение у Оруна.

— Более или менее неплохо, — все еще кривясь, прокоментировал Повелитель.

Жан, покосившись на друга, промолчал. Подобной похвалы, а из уст Оруна такие слова именно похвалой и являлись, на памяти Наставника учеников внешнего круга, не удостаивался еще никто.

Даже нынешний глава клана Хищных Клинков, двоюродный дядя Тома и Анис, получил от Оруна лишь словесное ведро помоев. И это учитывая, что сейчас, глава Хищных Клинков, считался сильнейшим мечником после Императора.

Считался лишь потому, что Орун никогда не принимал участия в светской жизни. Более того — в жизни самой школы он тоже участия не принимал.

Предпочитал уединенные тренировки. Правда даже Жан не знал, что именно так усердно тренирует Орун. Доподлинно было известно, что Королевство Оружия является финальной ступенью во владении оружием. Дальше этого продвинуться было невозможно.

Втроем они наблюдали за вихрем, в который обернулся бой между двух мечников. Черный шлейф бился со вспышками красного. Они двигались так быстро, что некоторые зрители, из числа самых слабых, могли увидеть лишь разноцветные вспышки и не более того.

Обмены ударов порождали эхо в виде алых и черных разрезов. Порой, переплетаясь, они рассекали каменные стены арены, уносились в купол, оставля на нем мгновенно затягивающиеся порезы.

Сидевшие в первых рядах, на всякий случай, обнажили свои мечи.

Никто, из присутствующих, не ожидал подобного уровня боя от двух, мало кому известных, адептов. Это ведь не старшие наследники Тарез и Динос, чей поединок должен был состояться буквально через несколько дней.

Хаджар, поднырнув под возникший из воздуха меч, нанес собственный удар, который пришелся в пустоту. Том вновь исчез, чтобы оказаться совершенно с другой стороны и продолжить свою бесконечную связку стремительных ударов.

Порой его удары достигали Хаджара. Нанесенные пусть и в полную силу, но приходящие вскользь, они лишь разрезали кожу и, немного, мышцы. Такие раны не были опасны, но в своей совокупности оказывали выматывающий эффект.

Кровь, без устали, проливалась на песок арены.

Сам же Хаджар, когда и умудрялся дотягиваться до противника, так и не мог пробиться сквозь крепкую Императорскую броню.

— Громовой Удар! — выкрикнул Том.

Внезапно, оказавшись прямо перед противником, он сделал мощный удар удар. Две техники соединились воедино и алый серп молний устремился прямо на Хаджара.

Как и в прошлый раз, он ответил Черным Ветром.

Стена тьмы, сорвавшаяся с его клинка, ударила прямо по технике Диноса. Раздался очередной взрыв. Разрубив серп на две части, она продвинулась дальше, но не смогла достигнуть цели.

— Все же, не даром он Динос, — сверкнули глаза Оруна.

Мальчишка-аристократ не собирался впустую тратить энергию на технику. Он специально использовал ту же атаку, что и в прошлый раз. И, несмотря на то, что тогда она не достигла цели, Динос собирался использовать это в свою пользу.

Вновь исчезнув, он появился вплотную к половинке собственного серпа молний. Он сделал очередной взмах мечом и, буквально поймав алую молнию на лезвие клинка, нанес жуткий секущий удар прямо по незащищенному плечу противника.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 522**

Плащ Хаджара закрыл его на кокон черного тумана, но этого не хватило, чтобы полностью защититься от атаки. Расколотый алой молнией, он взорвался озером тьмы. И из этого озера вылетел окровавленный Хаджар.

Он ударился о стену арены. Спиной пробив в ней углубление в полметра, он не сразу упал на песок. Его левое плечо выглядело так, будто по нему пришелся удар расплавленного прута.

Обожженная впадина глубиной в два, а шириной в три сантиметра.

Если бы не защита плаща, сравнимая с артефактом уровня Неба и не кровь дракона, десятилетиями укреплявшая тело Хаджара, этот удар, отправил бы его к праотцам.

Но даже так, сплевывая кровью, Хаджар чувствовал, что повреждена была не только плоть, но и энергетические каналы внутри его тела. Сплевывая кровью, ощущая, как сильно повреждены внутренние органы, Хаджар поднялся на ноги.

Он, с трудом удерживая вертикальное положение, прислонился спиной к стене. Все же, даже учитывая Черный Ветер, он не был способен перескочить ту глубокую пропасть, что разделяла наследника Хищных Клинков и простолюдина.

— Пришло время умирать, пес.

Том тяжело дышал. Чертова дворняга оказалась крепче и опаснее, чем он предполагал. Проклятье! Он думал, что сможет справится с ним одним, может двумя ударами. Не предполагал, что придется использовать свою лучшую атакующую связку — Кровавый Бег и Меч Грома.

Этой связкой он мог бы одолеть любого полноправного ученика школы Святого Неба, но не смог отправит к праотцам именно этого. И это учитывая, что чертов простолюдин не носил никакой брони. Его защищал только Зов — плащ из черного тумана и латы, покрывавшие руки от пальцев и до локтя.

Безумным был уже один тот факт, что Зов простого Небесного Солдата обладал крепостью артефакта уровня Неба. Динос о подобном никогда не слышал, хоть и видел множество Наследником разнообразных существ.

В Даанатане их было достаточное количество, чтобы не считать чем-то из ряда вон выходящим.

Сняв шлем, чтобы тот не закрывал обзор, Том вновь взялся за рукоять клинка.

— «Я убью каждого, кто встанет у меня на пути», — мысленно повторял он сам себе. — «Мой меч — мой путь. И им я…»

Договаривать Динос не стал. Вместо этого, второй раз, испытывая жуткую боль в ослабевшем теле, он использовал технику «Кровавого Бега». Он мог использовать её лишь дважды, после чего требовалась глубокая медитация и даже лекарские снадобья. Причем второй раз Динос был способен поддерживать «Бег» лишь несколько секунд.

Мистерии влились в тело Тома и тот исчез. На песке, в том месте где он стоял, не появилось ни воронки, ни глубоких отпечатков стопы. Лишь легкая песчаная дымка и не более.

Повелители, стоявшие в лодке, выглядели напряженными.

— Мальчишке не выжить, — Орун сжал рукоять меча. Если бы не усилия Жана, закрывшего лодку щитом, то воля Повелителя, готового к бою, могла бы уничтожить некоторых слабых учеников. — Если бы не доспех на этом богатеньком сосунке, то у Хаджара мог бы быть шанс пусть не на победу, но ночью.

Тот факт, что Ору назвал ученика по имени, говорило о многом. Очень о многом. Так что Жану, в данный момент, было жаль, что как минимум один (если не оба) из талантливейших учеников встретят сегодня свой конец.

Макин же, из всей тройки, выглядел самым обеспокоенным. Он буквально всем своим «я» стремился на арену, чтобы немедленно остановить поединок. Жан не понимал подобного рвения, но не мог.

Их лодку окружало не только заклинание Жана, но и мистерии Духа Меча. А чтобы пробиться сквозь них, находящихся на уровне Королевства Оружия, что же… Возможно, во всей Империи, из числах публичных адептов, нашлось бы всего около нескольких десятков тех, кто был бы способен на подобное.

— Надо остановить этот поединок, — едва ли не заикался Макин. — Это иде в разрез со всеми правилами школы Святого Неба. Заместитель ректора придет в ярость, когда узнает об этом!

— Герну плевать на простолюдинов так же, как и всем аристократом в этой дыре, под названием Даанатан, — в голосе Оруна звучала неприкрытая угроза. — до тех пор, пока Диносу ничего не угрожает, он не будет против, даже если против правил перебьют половину учеников внешнего круга.

Как бы ни было это неприятно слышать Наставнику Жану, но Орун говорил правду. По-большому счету, если бы не Жан и его внимательный контроль за соблюдением правил, большинство учеников внешнего круга не пережили бы и первого месяца.

— Ха! — внезапно выкрикнул Орун, приковывая внимание Повелителей к арене.

Там, где уже все, казалось бы, было решено, происходило нечто странное. Вокруг мальчишки-мечника, прибывшего из Лидуса, закружился вихрь черной энергии.

Выглядело все точно так же, как и в случае, когда он использовал весьма мощную атакующую технику. По словам Оруна, она была сродни той, которой обладал островитянин.

В руках мальчишки она обладала силой уровня Неба, но каждый из Повелитель чувствовал, что стена тьмы обладала потенциалам как минимум Императорского уровня. Хотя, в случае с Хаджаром, Орун произнес это таким тоном, что можно было предположить, что и выше. Нежели просто Императорский.

Но сейчас, в вихре черной энергии, внезапно начали появляться нити синего цвета. От них веяло энергией ветра. Слабой, почти не ощущаемое, но, все же — ветра.

— Разве на мальчике не стоит печать Духа Меч…

Договорить Жан не успел. Стены арены вновь сотряс нечеловеческий, глубокий рык. Но сейчас в нем звучала не ярость, а такая боль, что даже у некоторых учеников сердце сжалось, а ладони сжались в кулаки.

Сквозь плащ черного тумана засветилась татуировка. Её узор выглядел каким-то жуком, начертанным при помощи ударов меча. И только Орун узнал в нем древний, мало кому известный иероглиф. В древних манускриптах его использовали, чтобы описать посвященного в прислужники Духа Меча.

— Надо быть полным глупцом, чтобы принять такую метку, — себе под нос прошептал Орун. — Или же отчаянно нуждаться в силе. Настолько, чтобы отказаться от целого мира ради одного…

Сейчас, буквально источая вокруг себя океан боли, мальчишка пытался сломать эту печать. Не при помощи энергии или какой-то другой техники (кстати, интересно откуда в захудалой деревне-королевстве, нашлась столь могучая техника, как «Посвящение»?), а только лишь чистой волей.

Может мальчик и не обладал особым талантом к развитию — это Орун видел безо всяких проверок. Его способности к Духу Меча, разумеется, были выдающимися.

Но Оружие в Сердце с его текущим уровнем энергии… оно не могло раскрыться на полную. Так что развитие тормозило юношу и с этим ему придется жить все его жизнь.

Но, что поражало Оруна в этом мальчишке, так это его воля.

С очередным яростным воплем одна из полос, на печати Духа Меча, исчезла, а вместе с этим в черном вихре появилось куда больше синих нитей.

— Черный ветер!

Полоса тьмы, которая раньше полностью состояла из плотного мрака, теперь сверкала осколками синего. При этом её сила, что поразительно, возросла настолько, что это привлекло внимание даже мало что смыслящего в мечах Жана.

— Разве такое возможно? — прошептал Жан.

— Только если истинный талант мальчишки лежит вовсе не в области чистого Духа Меча.

Что именно имел ввиду Орун не поняли ни Наставник Жан, ни Наставник Макин. Их знаний в этой области не хватало. Все, что они могли — следить за исходом поединка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 523**

Хаджар видел, как исчез Том. В ту же секунду мысли понеслись вскачь. Не было никакого смысла отрицать очевидное — у Хаджара не осталось ни капли энергии, чтобы продолжать бой. И тем не менее, он понимал, что если что-то не предпримет, то прямо здесь и сейчас проститься с жизнью.

И вряд ли праотцы будут довольны тем, что мало того, что он проиграл Тому Диносу, так еще и друга спасти не сумел.

В этот момент, когда Хаджар вспомнил про Эйнена, перед его внутренним взором опять пролетела сцена, где его брата пронзал Наместник из Империи. Тогда он казался фигурой едва ли не божественный — Рыцарь духа начальной стадии.

Простой, лишенный всяческих талантов и способностей, вооруженный простеньким артефактом. Возможно, Хаджару хватило бы нескольких ударов, чтобы отправить его к праотцам.

Но это было тогда. И, наверное, ни кто не имеет столько власти над временем, чтобы согнуть его и вернуться в прошлое. Если даже Враг не смог избежать своей участи и оказался прикован к скале черепов.

Хаджар выставил перед собой меч. Он держал его крепко. Так же крепко, как и всегда. Даже перед лицом неминуемой гибели, он не сдастся и не склонит головы перед противником.

Если ему будет суждено уйти, он уйдет с честью. Как воин. Бившийся до самого конца. Не ушедшего безвольно на поводу у судьбы. Пока билось сердце в груди Хаджара, он продолжал сражаться.

Несмотря ни на что.

Том Динос появился слева от Хаджара. Его меч, с которого давно уже исчезла алая молния, устремился в резком горизонтальном выпаде. Он легко бы пронзил не только Хаджара, но и стену за ним.

Преодолевая боль во всем теле, Хаджар попытался использовать защитную технику, но не смог. В нем не осталось ни капли энергии. Все ушло на последний обмен ударами и теперь в Ядре осталось лишь самые крохи. Маленькие искорки силы, которыми невозможно было напитать технику.

И все же, воля в глазах Хаджара оставалась все такой же крепкой и острой. Она могла бы сломить небеса, дай ей только для этого достаточно времени. Но именно времени у Хаджара и не оставалось.

Он видел, как медленно приближается к нему клинок противника. Подобное Хаджар уже испытывал однажды. В момент, когда на него опускался коготь Травеса, он тоже ощущал, будто время замерло.

— Великий предок, прос…

Не договорив, Хаджар внезапно почувствовал что-то. Что-то позабытое, но такое родное и близкое. Как прикосновение друга, которого не видел уже многие годы, но сохранил в сердце теплую память. Как объятья брата, с которым вас на годы разлучили океаны, но, все равно, на всем свете не осталось никого ближе.

Волосы Хаджара трепал ветер. Они игрался с ними, порой позвякивая бусинами фенечек.

— «Ветер! Мой старый друг!», — пронеслась мысль в голове Хаджара. — «Прости, но мне тебя не услышать».

Как много лет минуло с тех пор, как они в последний раз «общались». Когда Хаджар мог слышать «рассказы» о далеких странах и землях. Они, всегда были мгновенно исчезающими в памяти осколками. Миг — и нет их. Но это чувство, что рядом с тобой всегда есть кто-то родной, оно помогало. Оберегало от черных мыслей, порой одолевающих даже сильнейших. Хотя… Скорее — именно сильнейших.

Порой, в моменты перехода на следующие стадии, Хаджар мог услышать шепот ветра. Иногда чувствовал его присутствие, но не более. С того самого момента, как он получил метку Духа Меча, он уже больше не мог, как в детстве, лежа на холме, окунаться в истории ветра.

И, больше уже не было того простора, что дарил ему невидимый друг. После печати, мир вокруг Хаджара почему-то постоянно становился меньше. Некогда запредельно огромный, содержащий в себе мириады тайн и мистерий, он истончился до ширины лезвия клинка. Именно на нем — на клинке, теперь и держалась жизнь Хаджара.

Лезвие меча Диноса почти коснулось груди Хаджара, как тот ощутил, что падает. Во тьму, все глубже и глубже, пока не оказался среди чистого заливного луга. Куда не посмотри — везде росла высокая, зеленая трава. Целый океан, уходящий вплоть до горизонта.

Бескрайняя долина, посреди которой, на холме, возвышался камень.

— Учитель?

Сейчас, на этом камне, как и прежде, сидела высокая фигура. Спиной к Хаджару, пребывая в позе лотоса, она позволяла своим лазурным шелковым одеждам развеваться по легкому ветру. И ничего бы не выдавало в этой фигуре нечеловека, если бы не длинные рога, обрамленные струящимися черными волосами.

— Но…

— Если ты видишь меня перед собой, мой ученик, то пришла пора моего последнего тебе урока.

Голос Травеса звучал как-то глухо и будто издалека. Хаджар попытался было коснуться своего Учителя, но рука прошла сквозь силуэт, оставляя за собой рябь, будто дотронулась до поверхности озера.

Все, что осталось от некогда могучего дракона — лишь воспоминание. Сохраненное внутри души Хаджара, оно ждало своего часа и теперь он настал.

Последнее слово его учителя.

Хаджар тут же рухнул на колени и опустил голову на землю.

— Мы скоро встретимся, великий предок. Прости, что…

— Я оставил это воспоминание, на случай, когда смерть подберется к тебе так близко, как никогда, — продолжил далекий голос. — И не потому, что враг сильнее тебя, ведь так было всегда, а потому, что ты отчаишься. А теперь скажи, что такого могло заставить Хаджара Дархана опустить руки?

— Я не опускал рук! — возразил Хаджар, все так же не отрывавший лба от земли. — Я продолжаю битву.

— Если бы это было правдой, то разве стоял бы ты здесь.

Хаджар поднял взгляд. Травес, как и когда-то прежде, огромной горой возвышался над ним. И не потому, что был высок, нет… Его мудрость делала его величайшим из всех, кого встречал Хаджар.

Мудрость, которую Травес получил после того, как целые эпохи провел запертым внутри подземной пещеры.

— Скажи мне, Хаджар, что отличает ветер, от скалы?

Что отличает ветер от скалы? Это был простой вопрос, их отличала свобода.

— На самом деле — почти ничего, — Травес вновь отвернулся к горизонту. — Оба они, обреченные на провал, стремяться к небу. И, пусть ни одному не суждено достичь цели, они не остановятся, пока их не разрушит время. Скажи мне, ученик, разве тебя сейчас одолевает время.

— Нет, учитель.

— Тогда не останавливайся. Будь как твой верный ветер, всюду слепо следующий за тобой — никогда и не перед чем не останавливайся. Иначе как еще ты одолеешь Императора Драконов и посадишь дерево в месте, где жило Лазурное Облако.

Хаджар широко распахнул глаза.

— Да, мой ученик, — кивнул Травес. — такова цена моего сердца — жизнь Императора Драконов и дерево. И, однажды, ты поймешь, что из этого ценней. А сейчас — поднимись и иди.

— Но ветер…

— Разве можно отнять свет у звезды, пока жива сама звезда? Разве можно отнять воду у океана, пока есть сам океан? Твой ветер, мой ученик. Всегда был с тобой. Вы лишь отделены друг от друга стеной. А, если перед Безумным Генералом возникает стена, что он делает с ней?

Глаза Хаджара вспыхнули такой яркой и неудержимой волей, что на миг могло показаться, будто затрещало иллюзорное небо в мире души.

— Так-то лучше.

И воспоминание исчезло, а Хаджар, еще раз поклонившись камню, глубоко вздохнул. Все эти годы он полагал, что враг находится где-то там, во внешнем мире. А на самом деле первый, кого ему следовало победить, был ближе всех — заключенный в собственном отражении.

С этими мыслями Хаджар нырнул в глубины своей души.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 524**

Иллюзорный мир остался где-то позади, а Хаджар оказался среди бескрайней тьмы. Здесь, в самых глубинах его «я», обитали дракончик зова, еще немного подросший и теперь достигавший метра в длину, и Черный Клинок.

«Опустившись» на поверхность пустоты, если таковая у неё вообще имелась, Хаджар повернулся в сторону… Он не знал в какую именно, ведь здесь не существовало ориентиров, но чувствовал и ощущал, что в нужную.

— Покажись! — закричал он в глубины собственной души.

Именно там, куда не дотянешься мыслями, у каждого живет его самая большая сила и слабость. Если сила Хаджара заключалась в его стремлении к свободе, то слабость…

— Покажись!!!

Пустота задрожала, а затем в ней появился огромный, сверкающий ярким белым светом, иероглиф. Внешне он выглядел как непонятной породы жук, начертанный при помощи сотен ударов меча.

Вот она, секундная слабость Хаджара, которая на годы отобрала у него частичку его самого. Тогда, перед битвой с сектой Черных Врат, Хаджар изменил сам себе. Он отбросил в сторону свой путь и, позволив слабости одержать верх, продал частичку себя за силу.

Но сила никогда не была целью Хаджара. Она никогда не была его сутью.

И эта слабость, будто маленькая червоточина, постоянно останавливала его.

— Я уважаю меч, — Хаджар низко поклонился иероглифу. — но ты не будешь вечно заслонять мне целый мир.

Хаджар протянул руку и направил всю свою волю, все душевные силы, что у него были, на иероглиф. Волна синей, будто безоблачное небо, энергии, ударила по символу. Тот задрожал, засветился еще раньше и на Хаджра обрушилась такая волна боли, что он едва было не растворился в ней.

Представ в образе белого света, она пыталась сломить его душу. Отбросить в сторону, растерзать, если он не остановит своих попыток.

Стоя в центре этого океана белой энергии, Хаджар с ревом продолжил давить на символ. Даже если это будет последним, что он сделает в своей жизни, то этого будет достаточно.

Ни перед лицом ни бога, ни демона, ни даже самого Духа Меча, Хаджар Дархан не проявлял страха. Ибо он не был трусом. И то, с чем он сейчас сражался была вовсе не печать Духа Меча, а метка его собственного слабодушие.

Перед тем, как поток белого света выбросил Хаджара обратно в реальность, он в едином рывке направил всю свою волю. Поток синего света ударил по самой тонкой из линий символа. Она лопнула натянутой струной и Хаджар едва не потерял сознание от боли. Ему показалось, будто лопнула частичка его собственной души.

Вернувшись в реальность, почувствовал как меч Диноса входит ему в многострадальный правый бок.

— Попался! — зарычал Хаджар.

Будто безумец, он, со светящимися глазами, схватил Тома за кисть руки, сжимавшей меч. Игнорируя океан боли, Хаджар услышал далекий,пока безумно тихий и почти незаметный, но шепот.

Шепот, который раздул последние искры энергии внутри Ядра Хаджара в яростное пламя. Сине-черного цвета, оно влилось в его руки, лавой протекло по меридианам, а затем скользнуло в лезвие клинка.

— Черный Ветер!

Удар, чуть более быстрый и сильный, чем прежде, оттолкнул Диноса в сторону. Тот, с криком, пролетел несколько метров и упал на песок. Нагрудник, закрывавший его торс, оказался прорезан внутрь и сквозь щель текла кровь.

Удар Черного Ветра смог не только пробить Императорский Доспех, но и ранить укрепленное тело Диноса. Пусть не сильно, поверхностно, но это была сильнейшая рана из тех, что за весь бой смог нанести Хаджар.

— Проклятье, — выдохнул Хаджар, видя, что противник поднимается на ноги.

Сам он, заваливаясь на спину, терял сознание.

Том, неверяще глядя на покрытую кровью ладонь, чувствовал как в груди разгорается пламя нестерпимого гнева. Эта клятая дворняга умудрилась его укусить!

Не имея более энергии, Динос, поднявшись на ноги зашагал в сторону потерявшего сознание противника. Он не видел что происходило на трибунах, не видел стремительно бледнеющую Анис. Всего, чего он хотел в данный момент, это лишить жизни этого наглеца.

Подойдя вплотную к телу, он занес меч.

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

.........

— Это точно не чистый Дух Меча, — продолжил шептать Наставник Орун. — Кто бы мог подумать… Он ведь даже не из клана мечников. Откуда такое в простом мальчишке?

— Выпусти меня, Орун! — закричал Макин. — Динос сейчас его прикончит.

— Этого действительно достаточно, друг мой, — Жан, пусть и нехотя, поддержал назойливого Макина. — Школе Святого Неба пригодятся такие таланты, как эти двое. Если мы сейчас не вмешаемся, то потеряем их обоих.

— С какой стати? — возмутился Орун. — Они оба действовали согласно собственной воле. Это были их решения. И они должны нести за них, как воины, полную ответственность.

— Но…

— В этом мире тысячи гениев, Жан, умирают еще до того, как берут в руки свое первое оружие. Значит у них такова судьба. К тому же, в данном случае, они выковали её са…

Купол орены пробила яркая, белая молния. Она вонзилась перед Диносом, а затем стены задрожали теперь уже от действительно звериного рева.

— Демоны и боги! Да поставьте вы уже нормальный щит на учебные полигоны! — выкрикнул Орун и, сняв заслон из мистерий Духа Меча, за доли мгновения преодолел расстояние в несколько километров.

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

.........

Том Динос уже почти прикончил противника, как, на одних инстинктах, успел отскочить в сторону. Прямо перед ним внезапно возникла огромная тигрица. Полтора метра в холке и втрое длиннее, она глухо рычала и била хвостом о землю. Стоя над Хаджаром, она скалила пасть. Её белая, с черными полосками шерсть, сверкала молниями того же цвета.

— Боги и демоны! — выдохнул Динос.

Он ощущал исходящую от тигрицы силу, сравнимую с начальными стадиями Древнего зверя, что равнялось по силе Пиковому Рыцарю Духа.

Даже учитывая Императорскую броню, лишенный сил Динос не смог бы справиться с таким зверем.

Тигрица прыгнула. Её клыки, окутанные молниями, сомкнулись на горячей плоти, но… не смогли её пробить. Ошарашенный зверь как-то странно заскулил.

— Будь хорошей киской, дорогая, — улыбнулся Орун и, одним ударом, отправил зверя в полет.

Зрители охнули, когда от простого толчка столь могущественный зверь, пролетев сотню метров, врезался в стену арены, оставляя в ней уже четвертвую впадину.

— Кто ты? — прохрипел опешивший Динос, перед глазами которого только что пролетела вся жизнь.

— Наставник Орун! — прогремел гулкий бас. — И ты только что собирался незаконного убить моего будущего личного ученика!

Жан хлопнул себя ладонью по лицу. Когда было надо — Орун мог наплевать на слова, сказанные буквально полминуты назад.

Но из трех Повелителей больше всего негодовал именно Макин. До крови закусывая губу, он приговаривал:

— Его имя все равно будет моим. Я лично прибью Оруна и Жана, но имя Дархана будет моим!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 525**

Хаджару снился сон. Раньше, да какое там, буквально недавно он бы не смог отличить происходящее от реальности, но благодаря обострившемся чувствам Небесного Адепта средней стадии, Хаджар «видел» и «ощущал» иллюзорность происходящего.

Он вновь оказался в чужих воспоминаниях.

По простой проселочной дороге — двум колеям, прокатанным в высокой траве, шел закутанный в серый, заплатанный плащ, высокий мужчина. Несмотря на проливной дождь, он не носил шляпы. И этому существовало простое и незамысловатое объяснение.

Путник попросту не смог бы её надеть. Ему бы помешали длинные рога, пронзающие струящиеся по спине черные волосы.

— Учитель! — Хаджар рухнул на землю и прижался лбом к земле.

Даже будь это реальная грязь, в которую он сейчас и рухнул, Хаджар все равно бы так поступил. Как еще он мог бы выразить уважение и почтение не только великому Учителю, не просто достопочтенному предку, но и существу, которое отдало свою жизнь, чтобы мог жить Хаджар.

Но, увы, Хаджар не мог пробиться сквозь пелену времени, что отделяла его от своего праотца. В доме которого, однажды, над Хаджаром пройдет последний суд, где взвесят всего поступки и выберут дальнейшую судьбу.

— Стой! — перед путником появилось четверо.

Аура, которую они излучали, была сравнима с аурой Рыцарей Духа Пиковой стадии. Но не стоило заблуждаться на счет человечности четырех мужчин. Да, они стояли на двух ногах, их мускулистые тела были закованы в желтую броню, а руки сжимали мечи и щиты, но…

Их глаза… желтые и зеленые, с длинными, вытянутыми на манер ткацкого веретена, зрачками. На шлемах, полностью закрывающих лица, виднелись прорези, сквозь которые проглядывались рога.

Не такие длинные и изящные, как у повзрослевшего (с момента расставания молодого дракона с его стариком-Учителем), они ясно давали понять кто именно преградил путь его Учителю.

— Дальше запретные земли, странник, — вперед вышел лидер четверки. Это легко определялось по плотности его ауры. — Туда нет хода никому.

Травес остановился. Откинув странной формы капюшон, он запрокинул голову и подставил её потокам дождя. Впервые Хаджар видел «настоящее» лицо своего предка.

Каждый раз, когда тот появлялся в его видениях, как Тень, оставленная внутри сознания потомка, то принимал облик, которым сам себя же и наделял. Всегда выглядел, как прекрасный молодой мужчина, которым и был когда-то.

Сейчас же на серое, давящее гранитом небо смотрел видавший виды мужчина средних лет. Его лицо было исчерчено жуткого вида шрамами, а в глазах плескалось граничащее с болью, безразличие к происходящему.

— И сколько вы несете здесь стражу? -спросил он голос, свистящим на манер ветра в низине.

— Последние три года, — ответил лидер. Он явно успокоился, когда не заметил враждебного намерения со стороны странника. — Семнадцатый пост. Принадлежим к Пятой Страже.

— А сколько всего постов?

Лидер уже собирался ответить, но осекся.

— Зачем тебе это знать, странник?

Хаджар видел как крупные капли стекают по лицу Травеса. Они собирались в небольшие дорожки, оставляя за собой полоски влаги. Но не все из них были пресными…

— Десять тысяч лет прошло, страж, — слова дракона звучали тяжело. — Десять тысяч лет, с тех пор как здесь когда-то в мире жило племя Лазурного Облака.

Стоило прозвучать этим словам, как воины обнажили клинки.

— Дай сиг…

Договорить лидер воинов не успел. Травес властно взмахнул рукой. Сперва подняв её к небу, он с силой опустил её к земле. Хаджар, даже учитывая, что это было лишь воспоминание, ощутил невероятную силу.

Что произошло с самими стражами достойно отдельного упоминания. Стоило руке Травеса опуститься, как с неба, в радиусе пяти метров, обрушились огненные наконечники копий. Каждый из них нес в себе силу, сравнимую ударом меча Анис, нанесенного в полную силу.

— Королевство Копья, — тихо произнес Травес.

Воины погибли мгновенно. Атака была не только чудовищной по своей силе, но и невероятной в скорости. Дождь из копий превратил тела драконов, не успевших даже облика истинного принять, в груду из растерзанной плоти, костей и металла. Но, при этом, ни травинки не слетело с земли.

Перешагнув груду изрубленных тел, Травес присел на корточки и провел ладонью над ручьями крови, заструившихся ниже по склону.

— Это даст всходы новым урожаям, — прошептал дракон и пошел дальше.

Сцена перед глазами Хаджара изменилась.

Исчезла дорога и холм. Им на смену пришло поле, посреди которого стоял простой каменный форт. Такие Хаджар видел на своей родине — в Лидусе. Не такие большие и монструозные, как в Дарнасе, а небольшое укрепление, рассчитанное не больше, чем на пятьдесят тысяч личного состава.

Вот только сейчас это здание, некогда сложенное из странных красных кирпичей и камней, было объято яростным пламенем. Поле вокруг, усеянное телами, выглядело озером крови, в которое проливался столь же алые дождь.

Дождь, до этого светлый и чистый, обернулся кроваво-красным, нескончаемым потоком. На стенах, внутри самого форта, на шпилях, в окнах, разбитый лужакйках и горящих садах. Везде лежали изломанные, истерзаные, рассеченые тела. Какие-то в облике людей, другие — успевшие принять свою истинную форму.

Головы и лапы драконов, их рога и когти. Все это лежало в перемешку со стальными ошметками и человеческой трухой.

Хаджар, разного повидавшись на своем веку, и тот содрогнулся от вида данной картины.

— Не может быть… не может быть…

На парапете центрального барбакана, прямо над рвом форта, на вытянутой руке в воздухе трепыхался, судя по всему, начальник местного укрепления.

— Вы все мертвы… — хрипел он, зажатый в стальной хватке. — Все вы… все племя Лазурного Облака…

— Не все.

Травес сдавил ладонь. Раздался неприятный хруст, тело начальника дернулось в смертной агонии, а затем застыло на веки. Разжав ладонь, Травес позволил ему упасть на землю.

Не было слышно ни стука удара, ни эха от звенящего метала — так много крови и тел было на земле. Хотя, куда там, уже и самой земли не увидишь.

Спустившись вниз, Травес пошел прямо так — по колено в крови, среди тел. В руках он держал шест-копье, увенчанный не простым лезвием, а широким клинком глефы.

Отойдя от форта на почтительное расстояние, Травес разделся по пояс и, прямо так, под алым дождем, сел на землю. Он положил алебарду слева от себя, а затем, достав узкий кинжал, приложил его к волосам. Всего одно движение и черный, густой водопад богатой шевелюры оказался простым пучком, зажатым в левой руке.

Положив их перед собой, он коснулся лбом земли.

— Мать и отец. Братья и сестры. Десять тысяч лет прошло с тех пор, как я мог вас обнять. Десять тысяч лет прошло с тех пор, как эти земли видели над собой чистое, лазурное небо, как по ним ходили овцы и пасся скот. Этой плотью, своей и вашей, я верну сюда дух племени Лазурного Облака, а кровью наших врагов пропитаю земли, чтобы получить богатые всходы. Клянусь, однажды в этих землях вновь зацветут бутоны Синего Дерева.

Сцена вновь изменилась.

Хаджар не знал, сколько лет минуло, но волосы у его Учителя успели отрасти.

Травес вспахивал поле. Прикрепив к плугу огромный валун, чтобы его лезвие глубоко погружалось в землю, он сам впрягся в ярмо и, обливаясь потом, тянул за собой орудие.

Земля, которую он обрабатывал, даже с виду была такой плотной, что даже лучший удар Хаджара не смог бы оставить на ней небольшой ямки. Так что неудивительно, что даже Первобытному Зверю, равному Пиковому Повелителю, приходилось постараться, чтобы её вспахать.

— Дорогой, — прозвучал тихий, женский голос.

Травес остановился. Его могучий, но сухой торс, украшенный сотнями шрамов, слегка блестел на солнце. Позади него, с кувшином холодного молока, стояла миловидная женщина. Не красавица, но по-своему хороша. Её даже не портили короткие рожки, выглядывавшие из-под копны рыжих волос.

— Послушай, толкается.

Травес нагнулся и приложился ухом к животу своей жены.

— Пятый год уже пошел, — прошептал он, прикрывая глаза. — Еще год и у нас будет сын.

— С чего ты взял? — засмеялась девушка, закапываясь ладонями в длинные, черные волосы.

— Племени Лазурного Облака нужны крепкие сыновья! Иначе как еще мы вспашем и засеем эти земли.

Травес обвел взглядом бескрайние поля и луга. От форта и груды тел, навечно врезавшихся в память Хаджара, здесь не осталось и следа. Теперь земли его далеких предков выглядели так же, как и в первое воспоминание Учителя о родине. Во время, когда он и сам был молодым юношей.

И, вроде, все выглядело безмятежно и спокойно, но тревога не покидала сердце Хаджара. И не зря…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 526**

— Семена Синего Древа можно найти в водопадах страны Хозяев Небес, — шептал Травес, укладывая во вспаханное им поля крупные, голубоватые семена. — Их цветение привлечет сюда добрых духов, которые помогут вскармливать и оберегать скот, чтобы тот вырос сильным и выносливым.

Хаджар уже второй день проводил в воспоминаниях Травеса. Он успел узнать, что жену его праотца звали Тиглит, а сына они собирались назвать Аургор. Если же родиться дочь, чего Травес, пусть и со смешинкой в голосе, но все время боялся, назвали бы Ауга.

— Однажды все это я расскажу своему сыну, а пока послушай меня ты, ветер.

Травес не обращался к кому-то конкретно — просто общался с легким летним бризом.

Одетый в простые холщовые штаны и рубаху, он совсем не походил на мудреца, каким его запомнил Хаджар или жестокого воина, представшего перед глазами умирающих солдат Пятой Стражи.

Хаджар не очень понимал, почему, после того, как Травес разрушил целый форт, сюда не привели драконью армию. Но, наверное, на это были какие-т свои резоны и причины.

Убрав семя в почву и похлопав по ней ладонью, Травес взял свой пастуший посох и поднялся. Повязанная на его лбу косынка съехала в сторону и он, поправив её и утерев пот, поспешил обратно.

Ладный, небольшой, но безумно уютный домик стоял на самом краю поля. В нем всегда пахло солнцем, через открытые окна дул прохладный ветер, а на кухне суетились Тиглит.

Если верить эмоциями Травеса, то готовила она безумно вкусно.

Увы, Хаджар, учитывая, что это были лишь воспоминания, попробовать пищу не мог.

На крыльце стояла Тиглит. Она вытирала руки о белый передник и смотрела на мужа. Её улыбка говорила Травесу все, что тому требовалось знать.

— Я уеду ненадолго, — приговаривал он, вновь прикладываясь ухом к животу возлюбленной. — всего на пару дней. Продам немного овощей и мяса и сразу вернусь.

— Да, конечно, — кивала Тиглит, но с каждым словом мужа её улыбка меркла. — Но так ли нам нужны деньги?

Травес поднялся и подошел к груженой повозке, в ярмо которой в очередной раз впрягся самостоятельно.

— Близиться зима. Нужно утеплить дом и поменять кровлю. Сам я не успею срубить достаточно Каменных Деревьев для этого. К тому же, когда у нас будет пополнения, то… Сама знаешь, сколько еды нужно молодому дракону.

— Знаю, — кивнула Тиглит, но в её зеленых глазах сквозило беспокойство. — только, прошу, возвращайся поскорее.

Хаджар, всем сердцем ощущавший неладное, хотел закричать «Остановись, не оставляй их», но не мог. Ведь все это было тенью столь далекого прошлого, что даже страшно представить.

Следующее воспоминание, в которое погрузился Хаджар, заставило его содрогнуться и сдержать ком в горле. Травес, стоя на коленях, смотрел на горящую равнину.

Поля, которые он обрабатывал не жалея спины и пота, которые удабривал собственной кровью, были разбиты. Всходы растоптаны и сожжены. Алея будущих Синих Деревьев, давших название племени Лазурного Облака, выведена под ноль.

Милый, красивый дом полыхал в огне. С треском отваливались стены, погребая под собой так и не законченную детскую и столярный стол, за которым мастерил колыбельную Травес.

— Высокое Небо, — вздыхал он. По щекам катились слезы. Грудь содрагалась от утихших рыданий. Постепенно затягивались его душевные раны. Травес был сильным воином и он смог выдержать удар судьбы. — Тиглит… моя милая Тиглит.

На руках он держал окровавленную возлюбленную. Её живот был вспорот и… Хаджар отвернулся. Есть в этом мире такие вещи, на которые не смог бы взглянуть ни один человек, у кого в сердце бьется живое сердце.

И вновь смена воспоминаний.

Теперь Хаджар стоял за спиной учителя. Тот, выравнивал землю перед двумя надгробиями. У Драконов не было принято сжигать тела умерших — они их хоронили, дабы души могли, однажды, найти путь обратно.

У столь развитых зверей, с рождения обладавших сразу двумя формами, человеческой и звериной, существовало не только собственное государство, но и вера.

К крупному надгробию, где было начертано имя «Тиглит», Травес положил букет полевых цветов. Она всегда их любила. Ими украшала обеденный стол и разрисовала стены детской.

Он её любил…

На маленькое, где Травес написал «Ауга», он положил обугленную игрушку — простого деревянного пони с крыльями.

— Прощайте, — прошептал он, уронив свою последнюю, в жизни, слезу.

Развернувшись, он спустился к своему дому. Взмахом руки он разбросал остатки того, что некогда подарило ему долгожданный покой. Расчистив завалы, Травес подошел к камину. Тот, развалившийся, сохранил лишь каменный фундамент и несколько колонн.

Разбивая костяшки в кровь, ударами кулака, он пробил фундамент и достал оттуда два свертка. В первом лежал золотой медальон, а во тором — его боевой шест-копье.

Повесив медальон себе на грудь, взяв шест в руки, Травес поднялся на ноги.

Он вышел в поле, вонзил оружие в сердце и запрокинул голову к небу.

— Боги! — взревел он так сильно, что земля вокруг вспенилась, а деревья в лесах согнулись. — Если вы слышите меня, то я Травес, последний из племени Лазурного Облака, говорю вам — вы не справедливы! А тот, кто не справедлив, не может называться богом! В чем были повинны мои дочь и жена?! В чем, я спрашиваю вас?! В чем может быть повинен еще не родившейся детеныш?!

Но небеса отвечали лишь тишиной и молчанием. Травес прождал ответа до самого вечера, но увидев первые звезды, опустил взгляд к земле. Его глаза пылали яростью и гневом.

— Гарган! — закричал он. — мы договорились с тобой. Ты и я. Ты дал мне слово чести и поклялся символом мудрости, что не причинишь вред новому племени Лазурного Облака!

Травес поднял взгляд и устремил его на восток. Где-то там, по его рассказам, находилась столица страны Драконов. Величественный город, по сравнению с которым мерк блеск самого Даанатана. И любого иного имперского центра.

— Жди меня, враг мой. Ибо я иду за тобой.

С этими словами Травес ударил кулаком по золотому амулету. Тот, ожив, начал разделяться и расширяться. Исчерченную сотнями шрамов грудь Травеса сковало золотой нагрудник.

Его сияние, переходящее в жар, был так велико, что начала плавиться земля под ногами дракона. На руки легли латные перчатки, одно движение которыми порождало волну света, пронесшуюся несколько километров и срубившую сотни каменных деревьев. Наплечники, увенчанные золотыми молотами, были так тяжелы, что Травеса вдавило во впадину глубиной в десяток сантиметров.

Острые лезвия на поножах делали его быстрее, чем сам ветер, а наколенники в виде морды Небесного Пса, стража Седьмого Неба, внушали страх и ужас. Открытый шлем с пучком красных нитей завершал общий вид брони.

Брони, которая заставила Хаджара мысленно потянуться за оружием. Он еще никогда не ощущал подобной силы, исходящей от «всего-лишь» артефакта.

— Божественный уровень… — прошептал Хаджар.

— Я поклялся никогда больше брать в руки оружия в обмен на покой моего дома, — Травес раскрутил шест-копье и слегка присел. — но теперь… я уничтожу всех вас!

Он оттолкнулся от земли и за мгновение превратился в размытую точку среди закатного неба. Впервые Хаджар увидел то, как действовала техника «Пути Среди Облаков» и, пораженный, он не сразу заметил, как сменилась сцена воспоминаний.

Она показывала ему последний закат из тех, что Травес видел в своей жизни.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 527**

Столица королевства Драконов действительно была величественна. Хаджар не имел возможно увидеть дворцы и улицы за её стенами, но один лишь только вид этого защитного укрепления внушал в его сердце трепет и уважение.

Возвышаясь на добрых пять сотен метров, в ширину они были примерно сорок, а то и все пятьдесят.

Центральный ворота украшала золотая арка весом в сотню тонн. Они изображала сцены баталий прошлого, где императоры Драконов повергали своих многочисленных врагов и захватчиков.

Порой ими выступали другие развитые звери, такие как Крылатые Тигри, Морские Драконы, Огненные Львы, Фениксы, Лазурные Птицы и прочие легендарные твари.

Иногда, кто-то из великих народов, среди адептов, тоже приходил с войной.

Но все они нашли свой покой в землях Хозяев Небес. Никто, за мириады лет, так и не смог сломить защиту этих врат и пройти в город против воли Императора.

— ГАР-ГАН! — закричал Травес.

Заложив шест-копье за спину, он стоял перед лицом целой армии. Ему на встречу вышла сотня тысяч солдат из числа войск Красных Драконов. Закованные в броню воины были готовы до самого конца следовать приказу.

— Зачем ты пришел, последний из Лазурного Облака, — прокатился по полю низкий, гулкий бас.

Хаджар заозирался по сторонам, но так и не смог увидеть говорившего.

— Моя семья, Гарган! Она мертва! Твои воины убили её!

Тишина. Лишь сухой ветер закатного неба порождал те немногие звуки, что позволяли Хаджару понять, что он еще пока не оглох.

— Я скорблю вместе с тобой, враг мой, — ответил голос. Что удивительно, в нем действительно слышалась скорбь. — но ни один из моих воинов не посмел бы ослушаться моего приказа и вторгнуться в твои земли. Я чту наш с тобой договор — ты более не берешь в руки оружия, а я позволяю племени Лазурного Облака возродиться вн…

— Хватит, Гарган! — выкрикнул Травес. От его громогласного рева задрожала земля, а со стен упали осколки камней. Видимо, сила Первобытного Дракона сильно отличалась от силы простого Первобытного зверя… — Хватит твоей лжи! На своей земле я нашел это!

Травес поднял в небо, привязанный к красному шелку, золотой амулет. На нем были выгравированы неизвестные Хаджару символы.

— Это печать Императорского Приказа! Ты лично её отдал карательному отряду!

И вновь тишина.

— Поверишь ли ты мне, мой враг, что лишь недавно её украли из моего дворца? Если да, то, обещаю, я покараю всех виновных и лично принесу тебе их головы.

— Достаточно! — Травес отшвырнул от себя медальон так, словно держал в руках нечто грязное и омерзительное. — Закончим пустые разговоры. Сегодня я либо сложу здесь свою голову, либо уйду с твоей!

Голос, непонятно кому принадлежавший, печально вздохнул, а затем произнес:

— Воины! Слушайте мой приказ — убить захватчика!

— ДА, ИМПЕРАТОР! — грохнула сотня тысяч глоток.

Оглашая окрестности боевым кличем, воины, повинуясь приказу Императора. Травес, вновь запрокинув голову, посмотрел на небо.

— Отец, мать… Братья, сестры… Тиглит, Ауга… скоро я встречусь с вами среди синевы Бесконечного Неба…

Вонзив шест-копье в землю, он надел шлем. В ту же секунду поток ревущего ветра обрушился на долину. Алый плащ Травеса взмыл широким покровом. Жаром вспыхнула его Божественная броня, а Имераторский шест-копье ощерился лезвием глефы.

Он оттолкнулся от земли, взмыл в небо и обрушился прямо в центре армии. Под его ногами, с криком и воплями, умирали раздавленные им соотечественники. Хаджар не понимал почему, но дракона не спешили принимать свои истинные формы.

Даже тогда, когда сверкали золотым огнем глаза Травеса, они продолжали биться с ним оружием и «руками». А он крушил их так, будто встретил не противников с силой от Пикового Рыцаря Духа, до Начального Повелителя, а простых смертных.

Окутанная пламенем глефы буквально испаряла противников. Каждым широким взмахом оружия, Травес собирал богатую жатву из десятков воинов.

— Королевство Копья! — он взмахнул рукой и с неба обрушились сотни огненных лезвий.

Они дробили стены величественной столицы и кромсали умирающих в агонии воинов.

Травес был будто огненное торнадо. Он врубался в ряды воинов. Ни один меч, ни одно копье, ни одна стрела не могла коснуться даже края его Божественной брони. Он был так быстр, что по сравнению с ним Анис выгледал медлительной улиткой.

Удары же, которые на него обрушивали воины, повергали Хаджара в шок. Любой из них мог с легкостью отнять жизнь не только у него самого, но и облаченного в полный доспех Тома Диноса.

Битва между армиями такого уровня в буквально смысла заставляли трястись небо и землю. Хотя, какими армиями… Травес продолжал в одиночку сражаться против сотен воинов.

Взмахи его шеста-копья были точны и неостановимы. Каждый его удар обрывал чью-то линию жизни. Королевство же, обрушившееся на головы противников, лишь усугубляло ситуацию.

Вскоре вокруг Травеса уже возвышались целые холмы из тел.

— ГАР-ГАН! — вновь закричал Учитель, перекрывая шум и грохот битвы.

А затем тишина и мрак.

Хаджар подумал, что сон закончился, но услышал несколько голосов.

— Всего одним ударом, Ваше Величество, вы смогли повергнуть этого безумца. Ваша сила почти сравнима с самими Небожителями!

— До почтенных Великих Сородичей мне еще далеко, а лесть мне неприятна.

Хаджар чувствовал, как Травес пытается что-то сказать, но не может. Его заковали в цепи, прибили ими к полу, рот заткнули кляпом, а глаза закрыли непроглядной пеленой.

— Простите, Ваше Величество, — после секундной паузы, второй голос продолжил. — Прикажите объявить публичную казнь.

Император, а Хаджар не сомневался, что это был именно он, ничего не ответил. Судя по звуку шагов, он подошел к Травесу. Тот попытался хоть как-то, хоть чем-то дотянуться до ненавистного ему врага, но не смог.

— Я говорил тебе праву, враг мой. Я не причастен к смерти твоих жены и ребенка. Высокое Небо, что за монстр может поднять руку на детеныша! И, клянусь своими предками, я найду их и предам такой участи, что тысячи лет они будут молить о смерти.

Хаджар, как и Травес, ни на секунду не поверил узурпатору трона. Некогда Гаргану хватило бесчестия, чтобы не только устроить переворот в столице, но и полностью изничтожить весь императорский род. Включая стариков и детенышей…

— Ты же, обманутый и несчастный… Я понимаю тебя, понимаю, но простить не могу. Народ встретит это как символ слабости, а Император не может быть слаб. Советник!

— Да, Ваше Величество, — заискивающе прошипел второй голос.

— В какой из наших вассальных империй обосновал свой род Травес.

Травес забился в кандалах и цепях. В его сознании билась всего одна мысль — у него был род? Свой собственный род? Не племя Лазурного Неба, а род, но как… И тут он вспомнил о молодой человеческой девушке, которую почти забыл спустя тысячи лет скитаний.

— В Дарнасе, мой повелитель. В империи Дарнас. Одной из семи нам подчиненных.

— Хорошо. Тогда используй формацию Склепа Императоров и оставь его где-нибудь поблизости к его роду.

— И на сколько, мой повелитель?

— На столько, сколько Травес сам захочет. Когда бы он не пожелал — пусть сможет сам лишить себя жизни.

— Будет сделано, мой повелитель…

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

.........

Хаджар открыл глаза. Первым, что он увидел, было лицо какого-то мужчины. Суровое, но в чем-то красивое, покрытое густой растительностью и острыми, будто меч, глазами.

— Ну здравствуй, ученик, — прозвенел гулкий бас. — Меня зовут Наставник Орун и я…

Внутри Хаджара вспыхнула ярость, а в руки сам собой лег Черный Клинок.

— У меня уже есть Учитель! — и он приставил лезвие к горлу говорившего.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 528**

Хаджар не сразу понял, что находится не во сне. Он так глубоко проник в воспоминания своего предка, что забыл о том, где реальность, а где — явь. Так что осознав себя лежащим на кровати с приставленным к чужому горлу клинком, Хаджар не то чтобы сильно обрадовался…

— Наставник! — Хаджар мгновенно развеял Черный Клинок и попробовал было встать, чтобы низко поклониться, но не смог.

Со свистом выпуская сквозь сжатые зубы воздух, он отвалился обратно на подушки. Тело ныло так, будто по нему целый табун Леголядей топтался.

— Твой учитель, — Орун сел на край кровати. — он тебе снился?

Он выглядел немного не так, как после рассказов Жана его представлял себе Хаджар. Мечники Империи, как, к примеру, Диносы, выглядели статными и горделивыми аристократами. Меч у пояса они носили с такой же чванливостью, как некоторые дворяне — заслуженные предками ордена.

Нет, Хаджар их не осуждал. Он даже в чем-то завидовал. Умение всегда выглядеть королем мира поражало и заставляло смотреть с восхищением.

Все же, чтобы кто не говорил, а меч был, есть и, наверное, останется, Королем Оружия. Может не самым могущественным и убийственным, но возлюбленным народом и, в особенности, бардами.

— Да, — ответил Хаджар.

Орун кивнул.

В отличии от Диносов, в нем не было ни горделивости, ни чванливости. Даже дорогие одежды, которые он сейчас носил, выглядели на нем неуместно.

Больше всего Наставник Орун напоминал дикого зверя, готового к внезапному рывку. Меч же, который, несмотря на наличие пространственного артефакта, он носил на поясе и вовсе казался длинным клыком.

Все в этом человеке буквально кричало о том, что лучше с ним не связываться в открытом бою.

От Оруна так и веяло силой и превосходством.

— Иногда и мне мой снится, — вздохнул мечник, невольно сжимая рукоять оружия. — обычно он орет нечто вроде «Орун, жалкая бездарность, с такой стойкой ты только мужеложца соблазнишь, а не противника атакуешь!». Старый пердун… Бывало я его ненавидел, но с его смертью…

— Стало одиноко, — закончил за Оруна Хаджар.

С того самого момента, как Травес ушел в дом праотцов, он ни с кем не говорил об этом событии. Просто не был уверен, что кто-то поймет.

— Это был мой четвертый учитель, — продолжил Наставник. — остальных я тоже уважал, но Учителем, с большой буквы, называл только старого пердуна.

Хаджар промолчал. Перед ним всплыло лицо Мастера из королевского дворца Лидуса. Уважал ли он его? Разумеется. Но, после расставания, вспоминал пусть и с теплотой, но без особых, родственных чувств.

Тоже самое касалось и Тени Бессмертного мечника, встреченной им в Черный Горах. Призрак некогда великого воина стал ему учителем на целый год, но сейчас…

Да, Хаджар принес клятву, что обязательно посетит Дом Ярости Клинка в стране Бессмертных и поклониться стеле, оставив там свое наследие и наследие учителя.

Но все это было немного не то… не те чувства, не та глубочайшая признательность и почтение, что он питал к Травесу.

— По жизни мы встречаем множество Наставников, которые указывают нам путь, — Орун повернулся к Хаджару. В его взгляде теперь была не только заинтересованность, но и уважение. — Но лишь один из них остается в нашей памяти Учителем. И, видят боги, я не претендую на это звание, но если так складывается судьба, то я не против стать тебе Наставником, юный воин.

И Орун, один из нескольких величайших мечников Дарнаса, протянул Хаджару руку. Тот посмотрел в черные глаза, скосил взгляд на алые, Именные татуировки на плечах и ответил на жест.

Они сжали предплечья друг друга.

— Но, сперва, мой будущий ученик, — Орун поднялся и направился к выходу. — Тебе нужно пройти экзамен на ученика внутреннего круга. Для этого тебе придется заполучить медальон на четвертом этаже. С ним, и с рекомендацией одного из Наставников или Мастеров, ты сможешь попробовать пройти экзамен. Если справишься — я стану наставлять тебя на пути Духа Меча.

— Спасибо, Наставник Орун, я постараюсь оправдать ваши ожидания.

— О, мой будущий ученик, я в этом нисколько не сомневаюсь, — судя по хищноватому тону, Орун не просто не сомневался — он предвкушал возможность отыграться за все те «уроки», что ему некогда преподал его собственный Учитель.

Когда Орун вышел, то Хаджар остался в лекарском крыле абсолютно один. Он смотрел на высокие потолки. Белого цвета, украшенные лепниной и каким-то небогатым орнаментом.

Из окна виднелось общежитие полноправных учеников. Сейчас около него кипела жизнь. Народ обсуждал поединок Диноса и Тареза. Удивительно, но победил последний.

Никто не ожидал, что старший наследник боевого клана проиграет «каким-то» Тарезам, в основном специализирующихся на торговле и спекуляциями.

— «Ну, хоть кто-то из Диносов проиграл», — с легкой полуулыбкой подумал Хаджар.

Нет, он прекрасно понимал, что полностью и безоговорочно проиграл Диносу. Можно было сколько угодно успокаивать себя словами о том, что у Диноса имелись Императорские Артефакты и боевые техники уровня Неба, но все это тоже является частью силы адепта.

Не будет же в реальном, не дуэльном бою, Хаджар просить противника отказаться от техник и доспехов, которые лучше, чем его собственные.

К тому же, не стоит забывать, что и сам Хаджар владел Зовом, сердцем своего предка дракона, а так же Черный Клинком самого Врага.

У каждого в этом мире имелись собственные козыри. Просто в данном случае, карты Хаджара оказались биты.

— «Забавно», — подумал Хаджар, с трудом вставая с постели. — «Сколько уже лет прошло с тех пор, как я и проигрывал драки?».

И в правду, если задуматься, то Хаджар за все те годы, что носил на поясе клинок, почти никогда не проигрывал в битвах. Количество его проигрышей можно было сосчитать по пальцам одной руки.

Но недаром мудрецы говорят, что неудачи — кузня победы. Те, кого провалы на пути к цели сломают, останутся никем, но будут и те, кого они сделают сильнее. Только такие и добьются истинного величия.

Доковыляв до ближайшего стула, Хаджар собирался использовать его вместо ходунков. С удивление он обнаружил, что кроме собственной одежды, перекинутой через деревянную спинку, на сидушке мирно сопит маленькое животное.

— Азрея! — воскликнул Хаджар.

Он подхватил котенка под передние лапы и, подняв на уровень лица, немного потряс.

— Где ты пропадала, пушистая разбойница? — спросил Хаджар.

В ответ прозвучало лишь сонное сопение. Азрея даже глаза не приоткрыла. Слегка выпустив когти, она цапнула Хаджара по груди. Жест весьма привычный — таким образом она пыталась забраться за пазуху.

— Ну ладно, — он положил котенка обратно на сидушку. — потом расскажешь, маленькая путешественница, что видела и где была.

Накинув одежды и убрав котенка за пазуху, Хаджар, используя стул немного не по назначению, вышел на улицу. Сперва зажмурившись от яркого солнца, он вдохнул полной грудью.

Странно, но после разговора с Наставником Оруном у него словно гора с плеч свалилась. Будто исчез тяжелый груз, давивший на него все это время.

— Ты на удивление быстро восстанавливаешься, Хаджар Дархан, принц Лидуса.

Хаджар обернулся. Прислонившись к стене, стояла Анис. Все в том же наряде, что и прежде, она показательно держала ладонь у рукояти меча.

— Анис, — приветственно кивнул Хаджар.

— Мне только вот что любопытно, — продолжила девушка. — принц Лидуса, так же известный, как Безумный Генерал, вот уже почти пять лет как находится в розыске за устроенный им переворот и восстание против Империи. А еще, родился он совсем не шестнадцать лет назад, а все тридцать.

Хаджар не был бы собой, если бы позволил поддаться паники из-за слов юной девушки. Может и бывшей старшей наследницы великого клана Хищных Клинков, но, тем не менее, юной девушки… К которой Хаджар питал весьма горячие чувства.

— Что ты хочешь этим сказать?

Анис прищурилась. Какое-то время они играли в гляделки.

— Не знаю, — пожала она плечами. — ты находишься в школе Святого Неба, а значит прошел испытание на возраст. Никому еще не удавалось обмануть этот тест, так что вряд ли ты Безумный Генерал. Мне лишь непонятно — зачем ты себя за него выдаешь.

Хаджар не питал особых иллюзий на тему «неопровержимости» теста. Если смогли они с Эйненом, то, наверняка, такой же трюк удавался и кому-то еще.

— Ничего не имеющим простолюдинам, порой, надо иметь кумиров, — пожал плечами Хаджар. — а так уж вышло, что мы с Безумным Генералом тезки.

— Так значит, Хаджар Дархан и Безумный Генерал — два разных человека? — стояла на своем Анис.

Хаджар посмотрел на север. Там, над военным портом Даанатана, собирались корабли. Фрегаты, линкоры, галеоны, каравеллы, бриги и без счета небольших лодок.

Так ничего и не ответив, Хаджар отправился на поиски Эйнена.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 529**

По дороге к корпусу учеников внутреннего круга, больше похожему на императорскую гостиницу, Хаджар встретил человека, которого искал. Увы, это был не Эйнен, да и не очень-то, по большому счету, человек.

— Доброе утро, Дора, — прокряхтел тяжело опиравшийся на стул Хаджар.

Эльфийка выглядела уставшей. Под глазами появились круги (что для адепта её уровня свидетельствовало о невероятно сильном стрессе), плечи опустились, а взгляд как-то заметно потускнел.

— Доброе утро Хаджар, — поприветствовала она. — с Эйненом все в порядке… сегодня все в порядке.

Учитывая услышанные разговоры, Хаджар провалялся в беспамятстве как минимум дня четыре.

— Им занимается Гера? — спросил он.

— Да, она… — Дора осеклась и исподлобья посмотрела на Хаджара. — как ты догадался.

Хаджар еще раз посмотрел на девушку. Видит Высокое Небо и Вечерние Звезды, его другу сильно повезло. Вот только на сердце было не легко. Видеть, как твой друг сходится с общей знакомой… это навевало не самые легкие воспоминания.

Сердце немного засаднило. Будто кто-то провел ладонью по старому шраму.

— Я проснулся в лекарском крыле один, — пояснил Хаджар.

— А, ну да, точно, — кивнула Дора. — Да, ты прав, им занимается тетя.

Хаджар тут же начал прикидывать во сколько им с другом обойдется работа лучшей на всю империю целительницы.

— Не переживай, — улыбка у Доры, как и вся она в целом, выглядела такой же уставшей. — Это по моей личной просьбе. Гера не возьмет с него ни единой монеты.

— Это немного неудобно, — тут же начал открещиваться Хаджар.

Не столько из-за воспитания, сколько понимая, что останется в долгу перед кланом эльфов. А будь в долгу у тех, кто знает о тебе больше, чем любое другое живое существо — не очень-то и приятно. Особенно учитывая, что именно они подсадили ему бомбу замедленного действия…

— Перестань, — отмахнулась девушка. — к тому же она терпеть не может Тома Диноса. Как только услышала, как именно Эйнен получил травмы, сразу занялась им. Но…

Дора покачала головой, а Хаджар вспомнил рану, полученную его другом. Удивительно, что тот вообще сразу праотцам душу не отдал.

— Только вчера его душа перестала висеть на грани, а всю эту ночь он провел в бреду. Если бы не Гера…

Дора не договорила, а Хаджар и сам все понял. Если бы не сестра эльфийского Короля, то дальнейшее путешествие Хаджару пришлось бы продолжать в одиночку.

И, скорее всего, в его простеньком кожанном кошеле, который он всегда носил на поясе, появился бы еще один предмет.

— Так или иначе, младшая наследница Дома Марнил, я — Хаджар Дархан, даю свое слово, что однажды верну этот долг.

Хаджар не приносил клятву на крови, но в данном случае этого и не требовалось. Он дал свое слово, а значит поставил на кон честь.

— Это было лишним, Хаджар.

— И все же…

Их разговор зашел в тупик. Какое-то время они молча шли по аллеям. Провожаемые взглядами других учеников, молча думали каждый о своем.

О чем размышляла Дора, Хаджар понятия не имел. Сам же он, порой оглядываясь, вспоминал об одном из Тарезов. С того момента, как они встретились в Лесу Знаний, прошло всего полторы недели, а слуга пока так еще и не объявился.

Интересно, чего он ждал?

— Гера сказала, что Эйнен придет в себя только через полмесяца…

Хаджар сдержал возглас удивления. За прошедшие годы он уже как-то привык, что философ-авантюрист с лысой башкой всегда где-то рядом. Они прошли плечом к плечу через такие приключения и испытания, что и подумать страшно.

Так что одна мысль о том, что целых две недели его спину никто не будет прикрывать заставляла Хаджара оборачиваться все чаще.

— Видит Великий Лес, мне нужно развеяться, — вздохнула Дора и поправила выбившуюся прядь волос. — не хочешь отправиться со мной на задание, Хаджар? Так у нас появится возможность узнать друг друга получше.

Хаджар посмотрел на эльфийку. Она клевала носом и то и дело норовила споткнуться о какой-нибудь неровный выступ.

Ей, пожалуй, не задание требовалось, а хороший отдых. Но указывать другому адепту, что тому делать, считалось не просто дурным тоном, а оскорблением.

Любой свободный человек (ну или эльф) был в праве сам решать свою судьбу.

— Не думаю, что буду тебе большой подмогой, — попытался отговориться Хаджар. — я всего лишь ученик внеш… полноправный ученик.

— Твоей силы было достаточно, чтобы почти на равных биться с Томом Диносом, — сверкнула глазами Дора. Упоминание этого имени далось ей явно нелегко. И куда сложнее — попытка сохранить ровный тон. — Да и очков Славы вам теперь потребуется гораздо больше. Цены четвертого этажа кусаются даже для учеников внутреннего круга. Не говоря уже о пятом и шестом.

— Ты была на шестом этаже? — удивился Хаджар.

— Будь я Анис, бы оскорбилась подобным тоном, — улыбка Доры стала чуть ярче. — Да, я буквально недавно прошла испытание шестого этажа. И, скажу тебе так — даже на самый дешевый свиток мне придется копить в течении ближайшего полугода. И это с учетом, что я буду выполнять одни из самых сложных заданий на Горе Ненастий.

Хаджар мысленно присвистнул. Как выяснили они с Эйненом, Гора Ненастий считалась самым опасным местом во всей Империи. Только самые отчаянные и сильные адепты рисковали отправиться туда ради тренировок или охоты.

Это место, жуткая горная гряда покрытая мало-проходимыми лесами, могла стать могилой не то что для Небесного Солдата или Рыцаря Духа, но и Повелителя.

— Мне, вот, всегда было интересно посмотреть на Пустоши.

— В них, кроме старых могил и усыпальниц и нет почти ничего. Потому так и называются. Потому что там пусто, хотя я сама видела, как…

За такими нехитрыми разговорами, Дора и Хаджар вскоре дошли до Зала Славы. Здесь, как и всегда, яблоку было упасть негде.

Предвоенная лихорадка спала, Император не ввел немедленное военное положение, так что народ слегка успокоился и влился в привычное русло жизни.

В итоге ученики опять собирали отряды для охоты на монстров, другие отправлялись собирать травы, корешки и рубить особые породы деревьев. Все трудились на благо школы Святого Неба, надеясь получить хоть немного её расположения в виде очков Славы.

— У меня долгое время на примете было одно за…

Дору перебил высокий, статный ученик с изумрудным медальоном на груди. Так же как и сама эльфийка, он принадлежал к немногочисленной прослойке учеников внутреннего круга.

— Хаджар Дархан? — спросил он.

— Да, старший ученик, — вежливо кивнул Хаджар.

— Это тебе.

Всучив в руки Хаджару свиток, он поприветствовал Дору и ушел куда-то по своим делам. Хаджар, недоуменно повертев свиток в руках, развернул и вчитался в написанное.

— Ну, что там? — спросила Дора.

Хаджар повернулся к эльфийке и ошарашенно произнес:

— Наставник Орун предлагает мне отправится с заданием на границу с Ласканом.

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

.........

— Демоны… Демоны!

Макин нервно расхаживал по своей лаборатории. За последние дни успел столько изнервничаться, будто снова был безусым юнцом Небесным Солдатом, которому только что заявили, что он никогда не добьется высот в развитии.

Тот день, когда ему это сказали, стал поворотным в судьбе еще юного колдуна.

— У тебя было одно простое задание — следить за Хаджаром и доставить его ко мне.

Из тьмы помещения, заставленного разными колбочками, склянками, котлами, заваленного манускриптами и чертежами, донесся глухой, явно измененный голос.

— Нет, мне не нужно твоих оправданий! — Макин ударил кулаком о стену от чего по ней поползли трещины. — Как можно не справится даже с таким простым заданием?! Бездарность! Демоны… Демоны! Доставь мне его немедленно! Я должен забрать его имя!

Спустя мгновение в лаборатории остался только один Макин. Ураганом пронесшись среди различных ингредиентов, он подошел к котлу и развел под ним огонь.

— Орун… сколько еще ты будешь доставлять мне неприятности? — набрав в бурдюк особой воды, Макин принялся за незаконную алхимию. — Но ничего, великий мечник Орун, скоро я с тобой поквитаюсь и когда я закончу, от твоей души не останется даже пыли!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 530**

Сидя верхом на мохнатой сороконожке, высотой с дом, а длинной в десяток метров, Хаджар смотрел в сторону военного порта.

Он все никак не мог избавиться от непривычного чувства, возникшего в тот же момент, как он покинул территорию школы.

Нет, Дора, разумеется, отговаривала его от этого предприятия. Она говорила, что на границе сейчас очень неспокойно. Стычки с Ласканцами, которые раньше проходили пару раз за месяц, теперь случались едва ли не ежедневно.

Напряжение между империями выросло настолько, что хватило бы небольшой искры, чтобы начать войну. Но, увы, реальная жизнь не шахматы и интервенты, сражающиеся на вражеской территории, оказались бы в заведомо невыгодном положении.

Так что и Дарнас и Ласкан предпочли и дальше копить силы, чтобы решить все в одном, масштабном сражении. Впрочем, этим они занимались уже несколько веков.

Само же письмо имело весьма туманный смысл:

«Здравствуй, мой будущий ученик. Я верю в то, что ты и без моей помощи справился бы с накоплением очков Славы, но, увы, у меня не так много времени, чтобы ждать несколько лет, пока ты накопишь нужную сумму.

Так что предлагаю тебе небольшую сделку. К тому же, как ты знаешь, самая крепкая сталь нуждается в самом контрастом закаливании. И, как мне кажется, ты засиделся в Дарнасе…

Теперь — к предложению. В форте Даригон, на западной границе с Ласканом, неподалеку от Долины Цветов, служит мой старый приятель.

Совсем недавно он добыл свиток с древними письменами. С птицами он смог передать мне лишь небольшой его фрагмент (опасается шпионов Ласкана). Вместе с Жаном мы его расшифровали и пришли к мнению, что свиток имеет отношение к Пустошам.

Моя к тебе просьба заключается в следующем — отправляйся на границу с Ласканом, забери свиток и доставь его обратно, чтобы мы могли закончить расшифровку. В случае успеха, с меня причитается восемьдесят тысяч очков Славы. Это пятая часть той суммы, что тебе потребуется для покупки права пройти экзамен на внутренний круг.

P.S. дорога туда и обратно на бриге займет, в целом, месяц. Так что, если не хочешь задержаться на долгое время — не жалей денег на транспорт».

Закончив перечитывать письмо, на котором стояла личная печать Оруна, Хаджар убрал его обратно в пространственное кольцо. Оно ему еще пригодится. По приезду в Даригон ему ведь нужно будет как-то подтвердить свою личность перед приятелем «будущего учителя».

Что же в этом всем было странного? Если двумя словами — буквально все.

Для начала — Орун прекрасно знал состояние здоровья Хаджара, так что именно поэтому прикрепил к свитку пилюлю «Чистого Ручья». Один только вид этого алхимического чуда заставил Дору нервно дернуть глазом.

Такие продавали по цене, схожей со стоимостью артефакта уровня Неба. Орун же отдал её так просто, будто каждый день ворочал сумма в тысячи имперских монет.

Следуя инструкциям, Хаджар немедленно проглотил пилюлю. Учитывая, что его несколько дней усердно лечили лекари, то всего за час подобная алхимическая «дрянь» смогла свести на нет все его раны и даже восполнила запас энергии в Ядре.

Что же в этом странного?

В том, что письмо было написано несколько дней назад. То есть, примерно в то же время, когда Хаджар начал битву с Диносом. А это означало, что будущий учитель следил за его поединком…

Ну да ладно, по сравнению со всем прочим — это лишь мелочи.

Следующее, что нервировало Хаджара, это то, что свитки, касающиеся древних усыпальниц, так просто на дороге не валяются. И отношение к ним особое.

Например, одну из Императорских техник, которая сейчас хранится на седьмом этаже Башни Сокровищ, отыскали именно в такой вот усыпальнице.

Доверить транспортировку столь (потенциально) ценного груза пусть и необычному, но, все же, полноправному ученику? Подобное задание было бы достойно личного ученика, находящегося на уровне Рыцаря Духа!

Нет, здесь, возможно, сыграл свою роль тот факт, что Наставник Орун был, как успел выяснить Хаджар, очень нелюдим.

Из всего преподавательского состава он общался разве что с Жаном, с которым являлся «другом детства». Ну или нечто в этом роде — слухи про него разные ходили. Учеников же он никогда не тренировал и, тем более, не брал личных.

Но, что смущало Хаджара больше всего — будущий учитель отправлял его в самое пекло. Туда, где сталкивались лбами огромные Империи, способные лишь по желанию раздавить такого адепта, как Хаджар.

— Проклятье! — в сердцах выругался Хаджар, чем привлек внимание нескольких дворян, едущих рядом. Они хотели уже что-то сказать, но, увидев золотой медальон школы Святого Неба, закрыли рты.

Полноправные ученики считались пусть и не элитой, как ученики внутреннего круга, но имели достаточно высокое положение, чтобы смотреть на многих свысока.

Какой-нибудь замшелый барон, купивший земли и титул, кланялся бы в ноги любому, кто носил на груди золото школы Святого Неба.

— «Как же я ненавижу интриги!» — уже про себя, а не вслух, продолжил Хаджар. — «Нет, Наставник Орун не произвел впечатление того, кто способен на хитрые манипуляции».

Акцент в данном предложении делался на слове «хитрые». Прожив достаточно долгую жизнь, будучи Повелителем, Орун наверняка мог составить некоторую комбинацию, но не слишком глубокую.

Так что пришло время отложить в сторону паранойю и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом.

Орун хотел взять Хаджара в ученики. Впервые взять кого-то в личные ученики! Значит — он видел в нем ценность. Следовательно — хотел сберечь.

Вот только интересно — что за опасность поджидала Хаджара в самом сердце империи, в школе Святого Неба, если Наставник Орун счел, что ему безопаснее будет находится на краю мира, прямиком в жерле двух воющих гигантов.

Высокое Небо! В такие моменты ему очень не хватало аналитических способностей нейросети.

[До конца обновления осталось 33 дня 22 часа 13 минут и 43…42…41 секунда]

Еще целый месяц… что же, оставалось надеяться, что после того, как закончится обновления, Хаджар сможет найти модулю полезное применение.

Большинство функций, которые раньше ему были необходимы, теперь он мог выполнять и сам. Все же, вместе с телом, усиливался и разум адепта.

Добравшись до порта, Хаджар тут же отправился к распорядителю. Тот обитал в высоком административном здании, вход в который украшали каменные статуи, изображавшие целующихся нимф.

Вкус у чиновника был явно — так себе.

Пройдя внутрь и проигнорировав других адептов, ждущих в очереди, Хаджар едва не с пинка зашел в просторный кабинет.

— Что вы себе позвол…

Стереотипный тучный чиновник, обладающий слабенькой аурой Небесного Солдата, сидел в широком кресле. Рядом с ним стояла молодая девушка, тоже стереотипная. Она лихорадочно одергивала юбки и поправляли сбившуюся прическу.

Практикующая стадии трансформации смертной оболочки. В Даанатане такие считались сродни смертным в Лидусе.

— Ох, простите мне мою вспыльчивость, достопочтенный полноправный ученик Святого Неба, — залебезил чиновник, попутно прикрывая свои телеса и болтавшийся под огромным животом орган. — Чем я могу вам услужить?

— Ближайший бриг до Даригона, — командным тоном, поминая военное прошлое, ответил Хаджар.

— Да-да, разумеется, сию секунду.

Толстяк зарылся в бумаги. Их на крепком столе лежал целый ворох. Огромные пачки, которые, видимо, никогда и не разбирались.

Бюрократия — вирус, который поражал все страны и народы.

— Судно под командованием виконта Абракса, Повелитель начальной стадии. Называется «Крылья Рух».

— Замечательно — сколько стоит пассажирский билет?

Чиновник испуганно хрюкнул.

— Простите мне мою неспособность объяснять, достоп…

— Ближе к делу, — поторопил Хаджар.

Толстяк икнул и поправил ворот ставших тесных одежд.

— Конечно-конечно. Видите ли — это военный корабль. Следующий, который пойдет в Даригон, уходит только через шесть дней. Он пассажирский и…

Хаджар взмахнул рукой и чиновник замолчал.

Шести дней у него не было. Он и так провел четыре в лекарском крыле, а учитывая бомбу внутри его тела, каждый час был на счету.

— Военный, так военный. Где подписаться?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 531**

Покинув административное здание, Хаджар отправился к докам. Мимо него по широкой улице шли груженые деревянными рюкзаками матросы и рядовые солдаты (каламбур, но большая часть военных находились на стадии Небесных Солдат).

Все же пространственные кольца стоили так дорого, что мало кто мог себе их позволить. Хаджар был уверен, что если бы не Дора, то на замену кольца Патриарха ему бы пришлось копить не меньше года.

И это с учетом, что он менял бы все очки Славы в твердую, императорскую валюту — монеты.

Сам порт выглядел внушительно. От широкой мостовой, выложенной серыми камнями, в небо поднимались трапы. По ним тяжело шагали груженые слуги, те же матросы и солдаты.

Раздавались крики вечно недовольных боцманов и короткие, но тяжелые команды капитанов.

Швартовые, толщиной с тело человека, держали «на привязи» самые разные суда. От тяжелых, пяти мачтовых, семи палубных монстров, отдаленно напоминающих линкоры, до легких двух мачтовых бригов. Народа же, как провожающих, так и встречающих спустившихся с небес судов, было не так уж и много.

Видимо военный порт пользовался не такой славой, как гражданский. Тот находился чуть дальше — за характерной заслонкой в виде пелены, со светящимся в центре массивным иероглифом, и охранявшим её отрядом из Рыцарей Духа средней стадии.

Благо, что у каждого трапа рядом стояла табличка с названием корабля. И каких тут только не было. Некоторые — на неизвестных язках, произнести которые простой, нетренированный человек был не в состоянии.

Хаджар, идя по подобию пирса, искал взглядом «Крылья Рух». Видя начищенные до блеска, красивые суда с белыми, а порой синими парусами, он надеялся, что его плавание будет проходить на чем-то подобном, но…

«Крылья» обнаружились в самом конце и на общем фоне они выглядели не самым презентабельным образом.

Будто собранный из различного хлама и мусора, дышащий на ладан, с заштопанными парусами, он совсем не производил впечатление бравого судна.

Едва ли не на ладан дышащий, он, хотя бы отвечал своему названию. Магические артефакты, поддерживавшие его в воздухе, выглядели веслами, увенчанными перьями. Издали действительно возникало впечатление, что корабль обладает собственными крыльями.

Трап, который вел на верхнюю палубу, где сейчас активно крепили пушки молодые матросы, как и сам корабль оставлял желать лучшего.

Будь Хаджар простым смертным — ни за что бы не рискнул подниматься по такому.

— Раз это быстрейший способ добраться до форта, то…

Хаджар покачал головой. Не ему было осуждать кого-то за бедность. Более того, он в данный момент и сам мало чем отличался от этого корабля.

Такой же потрепанный, в старых, поношенных одеждах, которые он штопал с того самого момента, как покинул Долину Ручьев в Лидусе.

— Ты к нам?

Хаджар поднял голову. На него, с первой палубы (из трех имеющихся), свесившись смотрел адепт. Грузный мужчины с квадратным лицом и массивной челюстью. Мускулистые руки, покрытые густыми, черными волосами, больше напоминавшими шерсть дикого зверя.

Весь в розовых шрамах и с цепким взглядом холодных глаз. Носил он некое подобие мундиры со вшитым в него офицерским медальоном.

Как знал Хаджар, каждый офицер армии Дарнаса, на время службы получил в свое распоряжение два артефакта. Оружие уровня Неба и такой же доспех. Пусть и не императорский, он он обладал такой же способностью складываться в небольшой предмет бижутерии.

— Капитан Абракс? — догадался Хаджар.

Но, к его удивлению, тот лишь слегка презрительно ухмыльнулся.

— Капитан в своей каюте… отдыхает, — последнее слово он произнес таким образом, что не возникало сомнений в том, от чего именно отдыхает в данные момент виконт Абракс, Повелитель начальной стадии.

— Тогда с кем имею часть…

— Боцман Фриг, Рыцарь начальной стадии, — представился по форме один из старших офицеров. — Встречный вопрос — как сюда занесло достопочтенного полноправного ученика школы Святого Неба?

В очередной раз интонация была такова, что становилось понятно — боцман обладал не самой мирной и уживчивой натурой. Школу Святого Неба он не уважал почти так же глубоко, как и собственного капитана.

— Пришел наняться к вам на судно, — честно ответил Хаджар.

— И зачем же вам, достопочтенный ученик, тянуть лямку вместе с нами — простыми служаками?

Хаджар решил, что лучше сразу ответить честно. Все равно не было никакого смысла в том, чтобы пытаться сходу обмануть Рыцаря Духа. Их понимание мира стояло на куда более высокой ступени, нежели у Небесного Солдата.

Это означало, что если Рыцарь будет внимателен к словам стоящего ниже по лестнице развития, то всегда сможет легко определить где правда, а где ложь.

— Мне нужно в Даригон, — Хаджар попытался сохранить максимально нейтральный тон. — А ваш бриг отправляется туда раньше остальных.

Боцман опять хмыкнул. Он достал из складок драного, такого же заплатанного и сто раз причиненного, как и все вокруг, камзола старую курительную трубку.

Забив её дешевым табаком, он закурил, выдыхая клубы едкого, почти черного дыма.

Да уж.

Жизнь рядовых Рыцарей Духа, без рода и племени и особых талантов, в Империи была не так уж и легка.

Может, после обязательного века службы на благо Дарнаса, боцман Фриг и получит дворянский титул и сможет основать свой собственный род, но, кто знает, доживет ли он до этого прекрасного дня.

— Вон туда, — он указал в сторону даже с виду дорогих и изысканных трапов. Те вели к огромным, восьми мачтовым, двенадцати палубным гигантам, один вид которых заставлял шокировано хлопать ресницами. — Тебе вон туда, парень. Пассажирские суда курсируют вплоть до Города Трех Ручьев, а оттуда три дня конного перехода до Даригона. А по времени проиграешь, по сравнению с нами, дня три.

— И сколько это по деньгам?

Боцман выдул очередной столбик дыма.

— Самый дешевый билет — семьсот монет.

Хаджар едва воздухом не подавился. За такие деньги он мог купить себе около двух десятков пилюль, восстанавливающих энергию. Причем такого качества, что они действовали бы и на Небесного Солдата Развитой стадии, а не средней, как у Хаджара.

— Для меня это неподъемная сумма, — покачал головой Хаджар.

— Каких-то семь сотен для ученика Святого Неба и неподъемная сумма? — боцману явно доставлял удовольствие этот разговор. Классная ненависть в нем так и сквозила. — Ну, тогда может подождать пассажирского брига? Он домчит тебя уже к началу следующего месяца и возьмет в десять раз меньше.

— А может вы просто наймете себя к себе на судно?

— В качестве кого? — боцман достал трубку и указал ею на какой-то из многочисленных канатов. — Ты знаешь что это?

— Канат? — сделал самое очевидное предположение Хаджар.

— Под килем у тебя канат протянет любой матрос, за такие слова. Ай, что с тебя взять, сухопутный, — боцман отмахнулся и снова убрал трубку в рот.

Признаться, к этому моменту Хаджара начал утомлять подобный диалог.

— Может в матросы я и не сгожусь, — сказал он, полностью осознавая правдивость этих слов. — но в качестве солдата — вполне.

Теперь пришел черед боцмана подавиться воздухом… вернее — дымом. Он ожидал от ученика Святого Неба любого аргумента, вплоть до — «если вы меня немедленно не возьмете, то вас настигнет кара школы!». Но чтобы сравнимый с дворянином по статусу, молодой адепт сам вызвался в «солдатню»?

— Ты не из тех, кто принимает отказы, да?

— Совершенно верно, — кивнул Хаджар.

Боцман вздохнул и неопределенно помахал трубкой в воздухе.

— Что, зазноба в Даригоне?

— Скорее нет, чем да, — с этими словами Хаджар поднялся по трапу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 532**

Сидя на бом-утлегаре, Хаджар вслушивался в разговоры небесных моряков, доносящихся с фор-марса, закрепленного на фок-мачте и…

— Ах, проклятье! — выругался Хаджар.

Их полет, затянувшийся на последние полторы недели, был сперва весьма захватывающим путешествием. Когда они с Эйненом летели в Даанатан, то почти все время проводили в каюте. Да и когда поднимались на верхнюю палубу, то кроме бескрайнего моря облаков ничего не видели.

Пассажирские суда забирались как можно выше, дабы не встретить по дороге какого-нибудь летающего монстра. Это только такие элитные монстры (как тот, на который намекал Фриг, когда хотел отделаться от новичка) могли себе позволить личный конвой из военных, быстрых шхун, берегущих основной борт.

Военный бриг — совсем иное дело. Он редко когда забирался выше первой линии облаков. Обычно летел ниже, но так близко, что забравшись на фор-бом-брам-рей, можно было дотронуться до них рукой.

— Да чтоб тебя! — в очередной раз ругнулся Хаджар. — и прицепилось же…

Но красотами пейзажей долгое время наслаждаться не получилось. Не то, чтобы они закончились, нет… конечно нет. Пол килем тянулись бесконечные озера и леса, равнины и холмы. Порой они огибали высокие горы, с гребней которых их провожали криками величественные звери.

Дело было в другом — созерцать подобное Хаджару наскучило уже на третий день пути. Слишком быстро они пролетали те или иные живописные места, чтобы хоть немного успеть насладиться их видами.

Так что вскоре Хаджар решил развлечь себя беседами с небесными моряками. Их на бриге — матросов, оказалось всего семьдесят человек. И у каждого, что удивительно, имелось собственное ежедневное задание и отдельная работа.

Корабль, благодаря командованию боцмана, его щедрым тычкам и крикам, работала единым слаженным организмом.

Что удивительно, кроме боцмана, Хаджар больше офицеров не видел. Ну, если не считать нелюдимых рулевого и штурмана, которые, кроме как друг с другом, ни с кем не разговаривали.

Так что, после четырех дней общения, к языку Хаджара накрепко прицепились все многочисленные обозначения и наименования, существовавшие для каждого элемента корабля.

Кстати, несмотря на его весьма непрезентабельный внешний вид, он вполне сносно держался в воздухе, развивал очень приличную скорость и неплохо маневрировал.

В этом Хаджар убедится на личном опыте.

Как-то раз, когда рулевой заснул ночью на посту (за что потом недосчитался собственных зубов) и, как итог, им пришлось лавировать между пиков горной гряды.

Зрелище, разумеется, завораживающее, но не менее пугающее.

Кстати, как выяснил Хаджар, все, без исключения, матросы находились на стадии Трансформации Пробужденного Духа. То есть являлись весьма крепкими практикующими, но с позиции адептов — едва ли не смертными.

— Хаджар! — закричали с палубы. — Давай к нам! Разложим пару партий!

Чего не скажешь о солдатах, почти не принимавших никакого участия в жизни корабля. Ну, если не называть участием сон в общей каюте, частые попойки и постоянные азартные игры.

Вот и сейчас, пятеро солдат, отставив в сторону нехитрое, пусть и Небесное, оружие, резались в карты. Они бросали кости, что-то громко кричали и порой посмеивались над матросней, снующей по вечным делам.

Хаджар еще ни разу не видел, что на корабли чего-то да не делали. Казалось, что судну просто жизненно необходимо, чтобы на нем суетились.

— Нет, спасибо! — криком ответил Хаджар, иначе его не было бы слышно из-за постоянного свиста ветра.

Если бы не пелена, окружавшая судно, то встречным потоком воздуха их вообще бы сносило с палубы, а так были вынуждены наслаждаться лишь немелодичным свистом. К которому, кстати, быстро привыкаешь.

Особенно быстро, когда особого выбора нет.

Командиром солдат, количеством в двести человек, выступал Рыцарь Духа Развитой стадии. Рожденный где в центральных регионах, он почему-то имел имя, которое Хаджар попросту не мог запомнить, не то что произнести.

Собственно и видел-то его Хаджар всего однажды.

Когда боцман разрешил подняться Хаджару подняться на палубу, то первым делом сбегал в каюту к капитану. Оттуда он буквально за шкирку вытащил худощавого мужчину неопределяемого возраста.

Неопределимость эта была вызвана жуткой пропитостью данного организма. От капитана солдат разило так, что, кажется, летевшие за пеленой птицы начали сбиваться с курса и падать замертво.

Два слова связать этот персонаж так и не смог, но по интонации можно было, пусть и с натяжкой, но понять, что он в целом не против.

Платить Хаджару не требовалось. Службу он нес вахтовую, а еды и вовсе обещал не требовать. Благо его состояние Небесного Солдата средней стадии позволяло обходиться без пищи и воды вплоть до месяца.

Что касалось остальных солдат, то они так же находились на уровне начальных и средних стадий Небесных Солдат.

— Видишь, Азрея, — Хаджар достал из-за пазуху котенка. Тот так и не просыпался с самого момента их отбытия из Даанатана. — там, впереди, в нескольких тысячах километрах, находится другая Империя. Ласкан.

Сегодня с утра они, наконец, долетели до приграничной зоны. Вообще, как-таковой четкой границы, как в прошлом мире Хаджара, здесь не существовало.

Аванпосты и форты Ласкана и Дарнаса, на географической карте, порой находились на одной широте или долготе. Так что находится в этом регионе в одиночку, не имея опознавательных знаков той или иной империи, было смертельно опасно.

Хотя, даже обладай кто-то такими знаками (как, к примеру, жетон школы Святого Неба у Хаджара), то опасность это бы не нивелировало. Скорее даже наоборот — уровень угрозы лишь возрос бы.

В армии, как и в школах боевых искусств, существовала своя система поощрения. И убийство человека из Империи противника в табеле о наградах занимало свое почетное место.

А стать чьей-то добыч…

Мысли Хаджара прервало нечто, что выбивалось из общей, уже опостылевшей за это время, окружающей действительности.

Поднявшись на ноги, держась свободной рукой за фокс-… да, к демонам — за снасти, Хаджар призвал на помощь внутреннего, вновь подросшего, дракончика.

В эту же секунду на плечи ему лег плащ из черного тумана, а руки оказались полностью закованы в латы из того же материала.

— Хаджар, ты че…

Договорить солдат не смог — его прервал властный взмах руки Хаджара.

— Слышишь? — спросил он.

Солдаты переглянулись. Они отложили карты и на всякий случай подтянули поближе отставленное в сторону оружие.

— Нет, — ответил один из них.

— Вот и я о том же, — кивнул Хаджар. — ветра не слышно…

Солдаты прислушались.

— И вправду.

— Свиста нет…

— Может воздушная яма…

В этот момент на палубу вышел боцман. Фриг не успел подняться на мостик, как один из парусов пронзил арбалетный болт.

Окутанный свечением серой энергии, находящийся на уровне артефакта Земли, он легко пробил не только преграду, но и плечо Рыцаря начальной стадии, коим и являлся Фриг.

Схватившись за рану, боцман, заливая древесину кровью, свалился на лестнице. Остальные же стали свидетелем того, как рулевой, хватаясь за горло, куда и вонзился снаряд, пытался урвать у жизни еще несколько мгновений.

Но, спустя меньше, чем удар сердца, он рухнул в лужу собственной крови и, ударившись в агонии, затих.

Секунда тишина, а затем крик боцмана, перекрывающий гвалт вражеский орудий.

— Пираты!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 533. Конец 6го тома**

— «Какие, Высокое Небо, пираты, станут нападать на военное судно!» — билась отчаянная мысль в голове Хаджара.

Но реальность имела на это свой взгляд.

Стоя на носу корабля, Хаджар смотрел на то, как из-за облаков к ним спускался четырех мачтовый, шести палубный корабль. На его фок-мачте реял черный грозный флаг с белым демоном, пожирающим ребенка.

Повернувшись правым бортом, грохнул залп семи десятков орудий. Большая часть снарядов угодило в мгновенно активировавшийся щит. Три огромных иероглифа засияли перед кораблем. Ядра, оставляя позади следы оранжевого пламени, увязали в них и, лишенные инерции, падали вниз.

Те же, которым повезло прорваться, сбивали матросы, занявшие свои позиции у ручных прибортовых пушек. Но, увы, единицам все же посчастливилось прорваться и через этот кордон.

Они врезались в и без того не раз латанный борт и мгновенно взрывались.

— Проклятые крысы! — рычал Фриг.

Он на ходу, при помощи невредимой руки и зубов, затягивал на плече лоскут от собственной рубашки. Игнорируя град из щепок, дождь крови, крики раненных матросов, он поднялся на мостик.

Откинув труп рулевого ногой, он сам занял место у штурвала.

— Левым бортом! — завопил он. — Всю энергию в накопителях на фронтовые щиты! Матросы и солдаты — к оружию! Готовьтесь к бою!

Капитан судна и его коллега по солдатской части так и не успели показаться на палубе. В капитанской каюте, где они занимались тем, что бесконечно квасили, раздался взрыв черного пламени. Такой силы и мощи, что мгновенно сожрал часть корабля.

— Всех демонов мне в жены! — боцман резко закрутил руль вправо.

Начавший заваливаться «задницей» корабль, с трудом, но буквально лег на левый борт. Не ожидавшие такого матросы и солдаты, из числа тех, что не могли похвастаться хорошей реакцией, с криками полетели за борт.

Многим из них, улетевшим к земле, одновременно повезло и… нет. Их жизни, которые так же окончатся домо праотцов, продлятся на полминуты дольше.

В ту же секунду, что боцман смог избежать падение судна, пираты развернулись левым бортом и дали второй залп. Щиты, под завязку запитанные энергией, смогли задержать большую часть снарядов.

Но и не этот раз нашлись те, что смогли, потеряв в скорости, прорваться к «Крыльям Рух». Вот только теперь уже больше не было не только прибортовых пушек, чтобы сбить их, но и матросов, за ними стоявших.

— Лазурное облако! — Хаджар сделал яростный, рубящий взмах мечом.

В небе над кораблем раскрыла свои объятья черная, грозовая туча. Из неё, как из небесных врат, выскользнул дракон с телом, напоминающим меч.

Раскрыв пасть, наполненную клыками печами, он обратил два ядра в пыль.

— Вот какова сила ученика Святого Неба, — выдохнули с восхищением солдаты.

Техника, примененная стоявшей на носу корабля фигурой, закутанной в черный туман, намного превосходила лучшие удары их командира — Рыцаря Духа!

Но их восторгам не было суждено длиться дольше. Из пяти прорвавшихся ядер, два Хаджар сбила стойкой «Лазурного Облака», третий — рассек надвое длинным и плотным разрезом меча, а вот оставшиеся впились в борт «Крыльев Рух».

Прозвучало два новых взрыва, но, благо, не из черного пламени. Иначе бы такие попадания не оставили бы от брига и покрого места.

— Ах вы ж демоновы дети! — боцман яростно крутил штурвал. — все на левый борт! Зарядить орудия разрывными! Половину от энергии на пушки! Дадим этим скотам знать, где их место! Солдаты — готовьтесь к абордажу!

— Абордажу, сэр?!

— Да, любил я ваших матерей, к абордажу! Если мы не зацепимся за них, то через пару минут узнаем, каково это чувствовать себя блином на сковородке!

Судно не просто кренилось в сторону, оно еще пусть и медленно, но уверено теряло высоту. Если так продолжиться, то корабль действительно рухнет на землю.

— И приведите ко мне дозорного с бочки! Чтобы я лично запихал его же глаза ему в задницу.

Хаджар, очередным разрезом сбивший теперь уже сразу несколько ядер, не сразу понял, что именно сказал боцман. А когда понял, то было уже поздно.

Обернувшись, он уставился на острый кинжал. Тот, направленный ему прямо под кадык, находился всего в нескольких миллиметрах от плоти.

На носу, прямо перед ним, стояла девушка с короткой стрижкой и некрасивым, круглым лицом. Что странно, учитывая, что от неё тянуло Небесным Солдатом Пиковой стадии.

Интересно, насколько же уродлива она была до становления адептом, если после «перерождения» осталась с такой внешностью.

— Хаджар Дархан, — прошипела она. — ты отправишься со мной.

У Хаджара не было времени удивляться откуда пиратка знает его имя и зачемм вообще «джентельмены небесной удачи» явились по его душу.

Он попытался было сделать выпад мечом, но кинжал лишь опаснее приблизился к горлу.

— А-та-та-та, — будто маленькому, пригрозила девушка Хаджару. — без глупостей. Или тебя постигнет их участь.

Она указала на верх. В сторону бочки. Там, на деревянном бортике, лежало несколько трупов с перерезанными глотками.

Клятые пираты наверняка забрались на корабль еще до того, как начали обстрел.

— Что вам нужно от меня?

По науке Эйнена в любой непонятной ситуации следовало тянуть время. Тянуть до тех пор, пока ситуация не станет понятной или не изменится сама собой.

Весьма сомнительная теория, но, к удивлению, в случае с островитянином она работала безотказно.

— Конкретно нам — ничего. А вот наш заказчик платит за твою шкурку баснословные деньги!

Хаджар посмотрел за спину пиратке. Никто из солдат и не думал спешить ему на помощь. Они была заняты тем, что обвязывались тросами и канатами. Боцман уверенно вел бриг борт к борту с огромным пиратским судном.

Уже были видны лица разбойников. Слышался лязг обнажаемого оружия и скрип брони, разворачивающейся прямо на телах солдат и пиратов.

Клятое небесное сражение между истинными адептами! И вот это зрелище Хаджар собирался пропустить?!

— И кто же этот щедрый господин? — Хаджар сделал маленький, едва заметный шаг назад.

Если все сработает, то он в очередной раз оправдает свое прозвище Безумного Генерала.

— Тебе это знать ни к чему, — продолжала шипеть разбойница. — убери свои странные меч и броню и иди за мной, если не хочешь пойти к земле вместе с этой посудиной.

Хаджар еще раз посмотрел за спину пиратке. До столкновения бортами оставались считанные секунды.

— А знаешь, любезная? — Хаджар и вправду развеял Черный Клинок, что заметно расслабило девушку. — но, мне кажется, я вам нужен живым.

В момент столкновения, Хаджар воспользовался ударом двух судов друг о друга и прыгнул спиной в сторону пропасти.

— Безумец! — закричала слишком поздно восстановившая равновесие пиратка.

Хаджар, за секунду пролетевший десяток метров и попавший за пределы звуковой пелены, уже не слышал этого крика. Уши закладывал жуткий ветер.

Он делал ставку в жизнь на то, что пираты не стали бы проворачивать все это ради банального убийства. Он явно требовался им живым и, по возможности, невредимым.

И Хаджар не прогадал.

Через несколько секунд, когда корабли в небе превратились в далекие точки, к нему приблизилась крылья, чешуйчатая тварь. Как будто червя сделали плотоядным, увеличили в тысячу раз и прицепили ему крылья.

В седле на этом монстре обнаружилась та самая пиратка. Натягивая поводья, она протянула руку падающему Хаджару.

— Хватайся! — закричала она.

— «Разумеется», — подумал Хаджар и взмахнул рукой.

Несмотря на то, что девушка являлась адептом, превосходящим его по стадии развития, она даже Владеющей не было.

Взмах руки Хаджара создал поток энергии меча такой силы, что легко пронзил слабую адептку и мгновенно отправил её к праотцам.

Схватившись за поводья, Хаджар, скидывая труп в пропасть, сел в седло.

— Спокойнее, тварюга! — зарычал он на неведомую тварь, но та, стоило только девушке умереть, пришла в натуральное бешенство.

Она билась в истерике, металась из стороны в сторону, входила в крутое пике, а затем взмывала в небо и так пока камнем не рухнула с сотни метров прямо на острые скалы.

В последний момент Хаджар оттолкнулся от ей спины и, пролетев с десяток метров, покатился по склону скалистого холма.

Если бы не укрепленное драконьей кровью тело, он бы умер еще в начале «спуска». А так, переломав несколько костей и местами до мяса стесав плоть, умудрился выжить.

Лежа в низине, он смотрел на то, как оставляя за собой дымчатый след, падал бриг «Крылья Рух». Но даже не то, что пираты умудрились потопить военный корабль, так напрягало Хаджара.

Он, раненный, почти не способный пошевелиться, лежал один, не пойми где, причем явно не на границе Ласкана и Дарнаса. А за этой самой границей.

— Проклятье, — прокряхтел Хаджар.

Он упал с неба прямиком на территорию враждебной империи.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 534**

В низине, скрытый нависающими кронами деревьев от взглядов рыскающих по округе небесных пиратов, лежал человек. И без того потрепанные и заплатанные одежды были изорваны до состояния жутких лохмотьев. На обнаженном теле сложно было обнаружить хоть сантиметр, не покрытый кровью или жуткими гематомами.

Дыхание человека постоянно прерывалось, а из горла вырывался неестественный, болезненный свист. Как если бы что-то пытались прокричать сквозь продырявленный бурдюк.

Не нужно было быть искусным целителем, чтобы понять, что вмятина на груди говорила о сломанных ребрах. А звук — о пробитых легких.

Потерявший сознание молодой мужчина, с виду которому не дашь больше двадцати лет, слегка постанывал. Каждое движение причиняло ему жуткую боль.

И, не смотря на ауру Небесного Солдата средней стадии, сложно было представить, что при таком падении хоть кто-то мог выжить.

Из-за пазухи раненного выбрался небольшой котенок. Он потянулся, зевнул, и посмотрел на раненного.

Склонив голову набок, котенок низко и глухо зарычал. Внезапно вокруг него закрутились потоки бело-синей энергии. В них проглядывались всполохи синего огня и белых молний.

Внезапно вихрь силы сжался, а затем из него выпрыгнул внушительных размеров тигр. Белого цвета, с черными полосками, он опустил голову пониже.

Едва ли не касаясь шерстью лица раненного, тигр «нахмурился». Насколько вообще может хмуриться кошка размерами превышающая лошадь.

Все те дикие звери, что уже начали подбираться поближе к столь желанной добыче, мгновенно разбежались в разные стороны.

Их пугала аура Древнего Зверя, исходящая от тигра.

Опустившись на лапы, улегшись брюхом на холодную, залитую кровью землю, тигр насколько мог аккуратно подцепил клыками края одежд раненного.

Мужчина застонал и едва не вскрикнул от боли, когда зверь затаскивал его себе на спину.

Когда же раненный, все еще находясь без сознания, оказался в густой шерсти, то тигр взмахнул хвостом. Обвив торс мужчины, он крепко прижал его к себе и, выпрямившись, грозно зарычал.

Этот рык, несущий в себе всю мощь и силу монстра, равного по силе пиковому Рыцарю Духа, прокатился по долине. Лавиной энергии он смыл большинство хищников, которые могли встать у тигра на пути.

Этот рев буквально говорил: «Я, тигр, иду по своей тропе. Каждый, кто встретится мне на пути, умрет от моих когтей и молний!».

Слабые звери спешили убраться с пути монстра, те же, кто был сильнее, не собирались тратить силы ради битвы с Древним Монстром. Если бы на кону стояло Ядро человеческого Рыцаря Духа, они бы еще задумались над нападением и охотой, но ради Небесного Солдата…

Сильные звери решили уйти в сторону и позволить чужаку убраться из леса. Тигр не объявлял прав на территорию и не собирался здесь охотится — он не представлял угрозу их власти и авторитету в охотничьих угодьях.

Так, всего за десяток секунд, Азрея обеспечила себе проход по приграничному лесу Ласкана. Порой им — зверям, было куда проще найти взаимопонимание, нежели двуногим.

Убедившись в том, что её бедовый двуногий друг, вечно попадающий в различные неприятности, никуда не денется с её спины, она сделал первый прыжок.

Времени оставалось мало — скоро Духи Охоты явятся за его душой. Если она не поторопится, то двуногий друг отправится на поля вечной охоты.

По лесу мчалась окутанная синим огнем, молния, в которой изредка проглядывался силуэт огромного тигра.

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

.........

По широкому, ухоженному Имперскому тракту Ласкана степенно катилась карета, запряженная шестеркой гнедых. Будучи уже как неделю в пути от родного баронства, её пассажиры успели устать от всего.

От однотипных пейзажей, от пустых диалогов, споров по поводу пути развития и, что важнее всего, от друг друга. Теперь эти трое сидели, погрузившись в глубокие медитации.

Ученики небольшой приграничной школы «Красного Мула», они направлялись на границу с Дарнасом, чтобы попробовать свои умения и навыки в настоящих битвах.

Только так, по мнению их Мастеров и Наставников, адепт мог стать настоящим воином и получить шанс взобраться дальше по пути развития.

Но только никто из преподавателей школы «Красного Мула» не предупреждал, что путь до границы будет таким скучным.

— Проклятье! — один из юношей в сердцах ударил кулаком по подлокотнику. Благо он не вложил в него ни грамма силы, иначе бы, находясь на начальной стадии Небесного солдата, он легко бы разбил просту, не артефактную карету. — Я сойду с ума в этой глуши! И почему от нашего города не ходит ни одно воздушное судно?!

Две девушки, составлявшие компанию юноше, очнулись от своих медитаций. Переглянувшись, они едва ли не синхронно закатили глаза.

— Дерек, — натянуто улыбнулась миловидная девушка с каштановыми волосами. Вся троица была не старше семнадцати весен. — Даже не знаю как ответить тебе на этот вопрос. Наверное, потому что наш барон с трудом содержит собственную шхуну, а целый городской флот — слишком дорого для нашего региона.

— И без тебя знаю, — буркнул Дерек, по совместительству являющийся сыном барона.

Погладив рукояти своих кинжалов, он посмотрел в окно. Леса и поля сливались в единую желто-зеленую полосу. Безоблачное небо и нещадно палящее солнце.

Дерек ненавидел западные границы Ласкана. Но еще больше но ненавидел Дарнасцев. Так что как-только появилась возможность поучаствовать в вылазках на территорию враждебной империи, Дерек немедленно согласился.

Скрипнув зубами, он сжал в руке медальон, оставшийся ему в наследство от матери. Матери, не дожившей до того момента, как её сына примут в школу «Красного Мула». Лучшую школу боевых искусств в их баронстве.

— Посмотрите! — внезапно воскликнула третья участница их группы. Высокая, стройная девушка с белыми, как облака, волосами.

Она указала в сторону тропинки, уходящей в лес. Сперва Дерек и девушка с каштановыми волосами не поняли, на что именно указывает им подруга, а затем похватались за оружие и выскочили из кареты.

Стоило только двери открыться, как шестерка гнедых тут же замерла. Карета остановилась и вокруг неё вспыхнули щиты. Волшебные иероглифы и руны закрутились над крышей. Излучаемый ими свет уплотнялся и коконом окутывал вставших вокруг кареты адептов.

Девушки держали в руках ветвистые кнуты. По ним текла алая, как кровь, энергия. Дерек же, вооруженный кинжалами, в зубах зажал длинную иглу. Артефакт, подаренный ему отцом. Он мог единожды породить атаку, равную силе пикового Рыцаря Духа.

— Ох демоны и боги! — выдохнула девушка с белыми волосами. — Это древний зверь!

— Откуда так близко к границе с Дарнасом такой монстр… — прошептал Дерек.

Девушки скосились на товарища, но промолчали. Видимо баронский сын обладал какой-то невероятной страстью к риторическим вопросам.

— Почему он не нападет?

Как несложно догадаться, вопрос опять прозвучал из уст Дерека.

Тигр, излучавший ауру Древнего Зверя, действительно стоял на краю леса и смотрел на трех людей. При этом не рычал, не бил хвостом и никаким образом не демонстрировал свои враждебные намерения.

— Боги, посмотрите, что у него на спине!

Будто услышав вскрик одной из девушек, тигр опустился на землю и повернулся к людям боком.

— Это что, человек?!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 535**

Первым, кто пришел в себя после неожиданного шока, был Дерек. Так и не убирая оружия, но стараясь всем своим видом выказывать уважение и дружелюбие, он подошел к тигру.

Вблизи этот монстр выглядел еще более угрожающе. И, стоило только Дереку протянуть руку в сторону лежащего на спине монстра человека, как зверь низко зарычал.

— Клянусь праотцами, — прошептал Дерек, по спине которого замаршировали мурашки. — я не собираюсь причинять ему вреда. Я хочу только помочь.

Тигр, разумеется, просто так не поверил. Он продолжил низко рычать, скаля острые клыки и позволяя молниям буквально стекать по его белоснежной, с черными полосками, шерсти. Но, тем не менее, хвост он размотал и бережно спустил раненного на землю.

— Алея, Ирма, помогите мне! — крикнул Дерек за спину. — Несите медикаменты!

Девушки вновь переглянулись. Та, что с белыми волосами, по имени Ирма, бросилась к прикрепленному к задней стенке кареты багажнику.

Достав оттуда несколько тряпичных свертков, она помчалась в сторону тигра. Там к Дереку уже присоединилась Алея, одним движением собравшаяся густые каштановые волосы в тугой пучок.

— Сперва надо выправить ему ребра, иначе он задохнется, — начала отдавать команды Алея.

— Не зря ты, сестра, — улыбнулась Ирма. — брала уроки целительства.

Пропустив комплимент мимо ушей, Алея достала из-за голенища длинный, загнутый нож для разделки убитых зверей. Тигр, увидев оружие, зарычал сильнее, а его зрачки начали постепенно сужаться и вытягиваться веретеном.

— Успокойся, достопочтенный зверь, — произнесла Алея, лихо разрезая обрывки одежды на груди раненного. — Я собираюсь спасти ему жизнь, а не отнимать её.

Кажется, тигр опять немного успокоился. Во всяком случае он не стал мгновенно лишать троицу жизней. А ни у кого из учеников школы «Красного Мула» не возникало сомнений, что при желании, зверь бы лишил их жизней быстрее, чем они вспомнили имена праотцов.

— Ох, все демоны и боги! — воскликнул Дерек в момент, когда на землю, окончательно обнажая торс раненного, упали обрывки одежды. — Да у него шрамов больше, чем у Наставника Шума. А тот целый век отслужил на границе!

— Не говоря уже о татуировках, — завороженно прошептала Ирма. Она потянулась было к таинственным письменам, но вовремя одернула руку. Слишком уж угрожающе в этот момент зарычал тигр. — Вот эта явно Именная, — указала она на предплечье и плечо. — А вот что означает черная на груди, я не знаю.

Ни у кого из троицы не возникло даже тени мысли о том, что это могло быть простое «украшение». Физика тела адептов была такова, что ни одни чернила, загнанные под кожу, не держались там дольше суток. Любая татуировка, не несущая в себе толики энергии, попросту исчезала.

Нет, существовали любители начертить на себе бессмысленный энергетический узор, но таких были единицы. Каждая татуировка, имеющая в себе заряд силы, напрямую влияла на энергетическое тело адепта. И просто так их никто не наносил.

— Чем попусту трепаться, лучше помогите! — прошипела Алея. — Дерек — вскипяти воду. Ирма — мне нужны пилюли «Крепкого Духа» и «Бескрайнего неба»!

Друзья кивнули и бросились выполнять поручения. Почему они так рьяно хотели спасти незнакомого им умирающего? Просто потому, что им так велела честь.

Нет никакого достоинства в том, чтобы позволить умирающему достигнуть порога дома праотцов. Пока тот не в состоянии позаботиться о себе сам, они будут относиться к нему как к умирающему брату.

— Надеюсь, он не окажется Дарнаским шпионом, — проворчал Дерек, кипятящий воду прямо в ладонях. — Не хотелось бы с ним потом сражаться из-за этого.

Тигр в этот момент насмешливо фыркнул и ударил хвостом о землю. Он спокойно лежал, развалившись на земле и, высунув шершавый язык, следил за происходящим.

В этот момент он мало походил на грозного хищника. Скорее на домашнего котенка. Очень большого, мускулистого и невероятно сильного котенка.

— Дарнаский шпион без оружия и брони? — Алея смочила бинты в кипяченой воде, а затем откупорила несколько склянок с пахучими мазями. — Твоя паранойя, Дерек, порой начинает действовать на нервы.

Пропитав ими бинты, она начала бережно обматывать самые глубокие из ран. Стоило только бинтам коснуться кожи, как раненный сперва застонал только сильнее (чем вызывал очередной приступ недовольства у тигра), но затем начал постепенно успокаиваться.

— Вот! — Ирма достала из свертков две пилюли.

— Спасибо.

Алея выхватила алхимические субстанции из рук сестры. Положив их в ступу, она оглянулась и, сорвав несколько трав, а затем отрезав ножом прядь волос незнакомца, плеснула в ступу немного воды.

Пропустив через ладонь энергию, она превратила ингредиенты в однородную массу коричневатого оттенка. Бережно приподняв голову мужчины, она зажала ему нос и влила содержимое в рот.

Через секунду, инстинктивно, раненный сделал глотательное движение. Дернувшись, он застыл. Дыхание его постепенно выравнивалось, а вмятина на груди на глазах начала исчезать. Кости со скрипом вставали на место, а свист, доносящийся изо рта постепенно сменился ровным дыханием.

— Кризис миновал, — Алея вытерла со лба выступивший пот. — Но чтобы стабилизировать его состояние, нужны специальные лекарства.

— Ты так объясняешь, будто он тебя пон…

Низкий рык прервал Дерека. Тигр, грозно зыркнув в сторону юноши, повернулся обратно к Алее.

— Ну или, все же, понимает, — прошептал резко побледневший Дерек.

— Нам нужно отвезти его в форт Болтой, — продолжила Алея. — Иначе, боюсь, он скончается из-за травм энергетического тела. Я могу поддерживать его меридианы и узлы в течении какого-то времени, но недолго.

Троица уставилась на тигра. Тот, некоторое время, просто лежал на земле. Затем, поднявшись, гулко рыкнул и одним прыжком преодолел десятков метров, отделявший их от кареты.

Лошади сперва было встали на дыбы и заржали, испугавшись присутствия столь могущественного хищника. Но тигр рыкнул еще раз и копытные тут же замерли. Казалось, что теперь они попросту были скованы диким ужасом и решили, что единственным путем к спасению жизней будет полное подчинение тигру.

— Интересно, а чем мы принципиально от них отличаемся? — проворчал Дерек.

На его риторический вопрос опять не последовало ответа. Соорудив носилки из собственных плащей и найденных неподалеку палок, друзья водрузили на них мирно спящего мужчину.

— И откуда в нем столько веса! — удивился Дерек, чем вызывал у девушек очередной приступ закатывания глаз.

Хотя, стоило признать, пусть и обладая весьма внушительным ростом, у мужчины не имелось таких крупных мышц, как у тех, что орудовали тяжелыми клинками или боевыми молотами и топорами.

Он выглядел подтянутым, стройным, но худощавым. Почти так же, как большинство мечников. Вот только, сколько бы они не искали, ни меча, ни брони, ни каких-либо опознавательных знаков при раненном не имелось. Только кольцо на пальце и лохмотья, заменявшие ему одежду.

Пройдя мимо тигра, они положили раненного на широкий диван внутри кареты. Укрыв пледом и подложив под голову свернутый плащ, Алея уже собиралась закрыть дверь.

— Проклятье! — хором выкрикнула троица.

Они смотрели на то, как оттолкнувшись задними лапами, тигры взвился в стремительном прыжке. Ирма, от испуга, даже глаза закрыла. Когда же она их открыла, то оказалась вовсе не пороге дома праотцов.

Она все так же сидела на противоположном от раненного кресле. Никто из них не погиб, будучи растерзанным Древним зверем.

Да и самого зверя нигде не было.

Вместо него, свернувшись клубком, на груди незнакомца мирно посапывал белый котенок.

— Ох, боги, — устало вздохнул Дерек.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 536**

Вот уже второй день, как Дерек, Алея и Ирма, ученики школы «Красного Мула», путешествовали в компании раненного незнакомца. Пассажиром он оказался неприхотливым и весьма приятным.

Не задавал постоянные риторические вопросы, как это делал Дерек. Не восхищался однообразными видами, как беловолосая Ирма, и не занудничал по примеру Алеи.

Лежал, спал, порой сопел. Лишь изредка он начинал постанывать от боли и тогда Алея, отвлекшись от спора с Дереком и сестрой, возвращалась к лечению.

Хотя, лечением это сложно было назвать. Она просто поддерживала в нем огонь жизни. Не давала разорванным меридианам окончательно утратить энергию и атрофироваться. Позволь она подобное и адепт отправился бы к праотцам еще до наступления ночи.

— Значит, говоришь, — протянул Дерек, в очередной раз с любопытством разглядывающий раненного. — Он упал с высоты?

— С высоты ты, по видимому, в детстве упал, Дерек, — огрызнулась Алея. — А наш попутчик приземлился с нескольких километров, а потом, судя по всему, прокатился по скалистому склону.

— А других вариантов нет? Небесный Солдат не пережил бы подобного, даже будь у него техника укрепления плоти уровня Земли.

— Есть, — кивнула Алея. — Кто-то бросил его в жернова исполинской мельницы и крутил, пытаясь приготовить из него хлеб. Как ты можешь заметить — попытка успехом не увенчалась.

— Я тебя серьезно спрашиваю! — в голосе Дерека зазвучали угрожающие нотки.

— А я серьезно не понимаю, какое тебе дело до того, почему этот человек оказался в таком положении!

Ирма в это время игралась с котенком. Она, казалось, забыла, что лишь недавно у неё коленки тряслись от страха при виде огромного Древнего тигра. Сейчас он пускала солнечные зайчики и наблюдала за тем, как котенок бегал за ними в попытке поймать.

— Он может быть Дарнаским шпионом.

— Ну разумеется, — Алея убрала ладонь от руди раненного. Тот опять задышал ровнее. — Ведь все шпионы Дарнаса, которых ты так много повстречал в своей жизни, имеют в спутниках Древнего тигра, носят какие-то обноски и перемещаются полностью без оружия и брони.

Дерек стиснул зубы, но проглотил явное оскорбление. Может Алея и Ирма и были из простолюдинов, в то время как он являлся баронским сыном, но разница в социальном положении гасилась тем, что все они являлись учениками внутреннего круга.

А значит, после выпуска из школы, и Алея и Ирма получат те же дворянские титулы, что сейчас имелись у его отца. В общем и целом, они были абсолютно равны в своем положении.

Да и по силе сестры ничем не уступали Дереку.

— Кольцо на его пальце, — едва ли не прорычал юноша.

Алея скосила взгляд в сторону простенького кольца-печатки, на указательном пальце правой руки раненного.

— Семейная реликвия, — пожала она плечами.

— Понятия не имею, почему ты так стремишься оправдать этого бедолагу, — в глазах Дерека сверкнул недобрый огонь. — Но это пространственный артефакт.

— Откуда ты знаешь?

— Отец, в детстве, ездил на прием к нашему герцогу. Там один из виконтов хвастался покупкой подобного кольца. Я запомнил энергетическую составляющую артефакта. У этого — такая же, только…

Теперь Алея выглядела заинтересованной. В их герцогстве, не самом богатом, но и не бедном, только сам герцог и его дети — виконты, могли себе позволить простенькие пространственные артефакты.

Сложно было себе представить, сколько могло стоить такое кольцо. За него, как минимум, можно было купить все баронство, вместе со школой «Красного Мула».

— Признаю, — кивнула Алея. — это странно. Но подумай сам — ни один из шпионов не станет разъезжать на Древнем тигре. К тому же, ты хоть раз видел, чтобы такого монстра мог подчинить кто-то из Небесных Солдат?

Дерек слышал о том, что старшие наследники великих кланов столицы Ласкана, как и их едва ли не венценосные родители, имеют целые зверинцы из подобных белому тигру животных. Но это там, где-то далеко, в самом центре их необъятной империи.

А здесь, на отшибе… Да и, все равно, только лишь Повелитель может рассчитывать на то, чтобы его слушался Древний зверь.

Сам Дерек никогда в жизни Повелителей не видел. Глава их школы, сильнейший человек баронства, и тот находился на уровне Пикового Рыцаря Духа.

— Может…

Юноша не успел договорить. Его перебил выкрик Ирмы.

— Смотрите! Болтой!

Среди укрытых золотистой травой и полями, скалистых холмов, в устье давно высохшей реки, на возвышенности расположился древний форт. Возможно, когда-то в давние времени, его окружали глубокие воды, через которые и был перекинут массивный мост, но теперь он выглядел лишь данью памяти прошлому.

В высокой стене форта давно уже сделали вторые ворота, к которым вела извилистая тропа. Она петляла среди огромных валунов и острых скал.

По ней сейчас, неспеша, ехал военный отряд. Все в доспехах, со штандартами, н лошадях и с повозками. В каких-то лежали останки провианта, в других — останки тел умерших собратьев по оружию.

Но больше всего внимания Дерека привлекла повозка, стенами которой служили массивные решетки. Выгравированные на них письмена и руны светились мерным светом. Внутри же клети, абсолютно отрешенно от мира, сидело около двух десятков человек.

Некоторые выглядели простыми пастухами или фермерами, но были и такие, что носили медальоны армии Дарнаса.

Военно-пленные.

— Наконец-то, — выдохнул Дерек.

Девушки переглянулись. Они прекрасно знали причину, по которой их друг так ненавидел Дарнас, но сами его рвения не поддерживали.

Да, случись война, запах которой уже буквально пропитал атмосферу, они обязательно встанут в ряда армии Ласкана. Но не затем, чтобы бездумно резать и жечь вражеские земли, а чтобы в битве с достойными противниками стать сильнее.

Увы, Дерек придерживался иного мнения. Для него любой, кто относился к гербу враждебной империи, был едва ли не кровным врагом.

Вскоре колонна военных скрылась за воротами форта.

Сами друзья подъехали к ним лишь спустя полчаса. Вблизи серокаменное, массивное укрепление с крышами, укрытыми синей черепицей, выглядело еще более монументальным и неприступным.

Тысячи лет оно стояло на самом острие двух границ и тысячи лет Дарнас не мог его завоевать.

Впрочем, точно так же, как Ласканские экспансии каждый раз разбивались о стены Дарнасского Даригона. Форта, который являлся воротами во всю империю.

— Кто такие? — нагловато спросил стражник врат. Впрочем, аура Небесного Солдата средней стадии позволяла ему смотреть с высока на многих.

На многих, но не а учеников школы «Красного Мула».

Дерек молча продемонстрировал медальон школы. Лицо стражника, не прикрытое шлемом, тут ж выдало все его эмоции. Смятение и страх превалировали над остальными.

Пожалуй, даже, страх.

— Прошу простить мне мою дерзость, достопочтенный ученики внутреннего круга, — поклонился солдат. — Если я могу чем-то загл…

— Открой ворота! — перебила Алея. — С нами раненный! Ему нужна немедленная помощь.

Стражник шумно сглотнул. Боги и демоны! Если по его вине умрет один из учеников внутреннего круга «Красного Мула», то, он был уверен, следующая вылазка на территорию Дарнаса не обойдется без участия. А там и до дома праотцов рукой подать.

— Открыть ворота! — скомандовал стражник.

Когда заскрипел тяжелый ворот, поднимающий гигантскую цепь, раненный застонал.

— Смотрите, — Ирма, поглаживающая котенка, указала на мужчину. — он приходит в себя.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 537**

Открыв глаза, Хаджар ожидал увидеть все что угодно. Начиная от клети нанятых для его поимки пиратов и заканчивая порогом дома праотцов.

Но, видят высокие небеса, меньше всего он планировал наслаждаться видом знаменитых бескрайних приграничных Ласканских степей.

Причем наслаждаться ими не откуда-нибудь, а лежа на комфортном каретном диване. При этом сам транспорт весьма резво колесил по вымощенной камнями фортовой дороге.

Как Хаджар определил, что это был форт? Ну, учитывая его военное прошлое и количество подобных укреплений в которых он жил и брал штурмом, то форт Хаджар узнал бы даже будучи лишенным глаз, ушей, носа и всех прочих чувств.

Но, куда больше всего выше перечисленного его смущало то, что над главной башней реял совсем не Дарнаский флаг.

Вечерние Звезды! Он оказался не в Даригоне, а в Ласканском форте. Напрягшись, Хаджар вспомнил приграничье империй. Кажется, ближайшим к месту его предполагаемого падения, был форт Болтой. Начальником в нем стоял слабенький Повелитель начальной стадии.

Но, как бы слаб он не был, с Рыцарем Хаджар бы еще потягался, но против того, кто объединил в себе два вида энергии, слив их в одну, он ничего противопоставить не сможет.

— Успокойся, все в порядке, — приговаривала девушка, сидящая на краю диванчика. Она поправляла каштановые волосы, а на невыразительной груди поблескивал медальон ученика внутреннего круга. Права герб школы Хаджар узнать не смог. — Мы в Болтое. Все в порядке. Ты среди своих.

— С чего ты взяла, что он свой, Алея?! — вспыхнул юноша, сидевший напротив.

— Замолчи Дерек, — зашипела на него девушка-соседка с белыми волосами.

— И ты туда же, Ирма, — закатил глаза парнишка и, насупившись, отвернулся к окну.

Все трое являлись ученика внутреннего круга школы боевых искусств, но, вот что удивительно, все они были Небесными Солдатами начальной стадии. Причем плотность их аур говорила о том, что особой силой они не обладали.

Скорее всего, такие бы даже вступительный экзамен в школу Святого Неба не прошли, не то что смогли бы носить серебряный медальон ученика внешнего круга.

— Как…я… — эти два слова дались Хаджару не легко.

Горло засаднило. По легким будто игольчатым ершиком провели.

— Не разговаривай, — девушка, которую звали Алеей, приложила ладонь к его груди. Дышать сразу стало легче. — Тебя привез вот он.

И она ткнула пальцем в мирно дрыхнущую на подлокотнике Азрею. Хаджар перевел взгляд с тигренка на адептку с каштановыми волосами и обратно.

Ну, вряд ли бы та стала врать, но что-то он сомневался, что миниатюрная Азрея могла поднять хоть бы ножны от его прошлого меча.

— Свою историю ты нам расскажешь потом, — с нажимом продолжила девушка, чем вызвала одобрительный кивок юноши по имени Дерек. — Я вылечила твое физическое тело, но с энергетическим дела обстоят намного хуже. Я пока удерживаю твои каналы от распада, но надолго меня не хватит.

По спине Хаджара пробежал холодок. Для адепта любые, порой даже самые жуткие повреждения физической оболочки обычно, означали лишь несколько шрамов.

Но с энергетическим телом ситуация совсем иная. Даже самая незначительная рана, нанесенная Узлам(Вратам) и Каналам(Меридианам), могла закончиться если не откатом на пути развития, то длительным и тяжелым восстановлением.

Решив, что лучше знать горькую правду, чем тешить себя пустыми иллюзиями, Хаджар нырнул в Реку Мира.

Отделив часть сознания от тела, он «повернулся» к себе, лежащему на диване. Здесь, в мире энергий, три адепта неизвестной школы выглядели маленькими, неясными точками. Их, разумеется, можно было «приблизить» и подробно рассмотреть каналы и узлы, но…

Как говорили на Земле — когда ты всматриваешься в бездну, бездна всматривается в тебя. Даже такие слабые, как эта троица, смогла бы распознать момент, когда их настолько скрупулёзно изучают.

Вряд ли бы Ласканцам подобное понравилось.

Так что, отмахнувшись от секундного искушения, Хаджар обратился к собственному энергетическому телу. И то, что он увидел, не внушало особого оптимизма.

Падение с такой высоты, плюс стремительный спуск по скалам, не обошлись для него дарам. Некогда единый, запутанный узор хитросплетения широких каналов, соединяющих узлы, оплетенные меридианами мелких энергетических нитей, теперь больше напоминало ошметки порванного гобелена.

Если бы не усилия этой маленькой Алеи, то он уже как несколько дней назад отдал бы душу праотцам.

Вернув сознание обратно в реальность, Хаджар еще раз посмотрел на троицу. Разумеется, они были его врагами. Более того — Ласканцы как минимум дважды пытались его убить.

Один раз — напрямую, руками Ордена Ворона, убийц, поклоняющихся Врагу — Черному Генералу. Что самое обидное, из-за этих разбойников Хаджар так и не смог насладиться кухней легендарного «Небесного Пруда».

И теперь уже никогда не сможет — паворов, создавших славу ресторану, не пощадили в битве адептов.

Второй же раз… ну, тогда из-за подкупа Ласканцами племен кочевников, едва не была стерта с лица земли его родина — миниатюрное королевство Лидус.

Так что Хаджар имел все моральные права считать военных и адептов Ласканцев (мирные жители соседней империи были ему безразличны) своими противниками.

Не врагами, с большой буквы, а противниками. Военными противниками. Тех, с которыми ты достойно сражаешься до тех пор, пока не определиться победитель.

Но если бы не эти трое…

Нет, Хаджар был человеком чести.

С трудом, но он приподнял кулак и коснулся им области сердца.

— Клянусь…

— Да замолчи ты уже, пока к праотцам не отправился! — воскликнула Алея, усиливая поток энергии, которым они фиксировала порванные каналы.

Хаджар же, терпя невыносимую боль, чувствуя как по уголкам губ стекает кровь, продолжил:

— … что… верну… долг.

На последнем слове силы покинули его. Рука обвисла безвольной плетью, а сознание вновь унеслось куда-то в далекие степи страны снов.

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

.........

— Идиот! — выкрикнула Алея, но было уже поздно.

Раненый, который имени даже своего не назвал, снова отключился.

Подгоняя лошадей, девушка ударила по стенке кареты. Гнедые заржали и погнали карету быстрее. Из-за его бездумной выходки если в ближайшее время им не помогут военные лекари Болтоя, то в лучшем случае незнакомец останется калекой.

— Доволен, Дерек?! — разъяренная девушка едва было не развернула кнут. Единственное, что её останавливало — тот факт, что убери она руку от груди раненного и тот немедленно отправился бы на тот свет.

— А я-то тут причем? — возмутился юноша.

— Да при том, что если бы твое высказывание, то он не стал бы приносить клятвы!

— Ну, начнем с того, что клятву он принес не на крови. Это были пустые слова и…

— Где ты видел! — не выдержала обычно спокойная Ирма. — чтобы шпионы Дарнаса или кто-то еще приносил клятвы своим врагам, пусть даже на словах?

В этот момент обе девушки прекрасно понимали, что раненный мог оказаться банально не чужд понятиям чести, но Дерек бы никогда в это не поверил.

Для него Дарнасец с самого рождения было равносильно немытому и неотесанному зверю.

Спор друзей прервался в момент, когда лошади резко затормозили у ворот небольшого серокаменного здания. Впрочем здесь все здания были именно такого цвета.

Единственное отличие этого от прочих — золотой герб, висящий над крыльцом. На нем был изображен пучок трав на фоне древнего иероглифа, обозначающего «жизнь».

— Успели, — выдохнула Алея.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 538**

На крыльцо тут же высыпало несколько лекарей и один целитель. Отличались они от друг друга тем, что лекари не являлись сильными адептами. Большинство из них и вовсе находились на стадии Трансформации Новой Души. В то время как целитель оказался не много не мало, а Рыцарем Духа.

Старик, одетый в весьма дорогие, особенно для военного, алые одежды. Длинные седые волосы, спускающиеся едва ли не до щиколоток, были стянуты в тугую косу, продетую через многочисленные узкие металлические кольца.

— Достопочтенные ученики, — целитель обозначил поклон легким кивком головы. В иерархии адептов, несмотря на разницу в социальном положении, он занимал более высокое положение. — Стражи врат передали, что с вами раненный, требующей немедленной помощи.

— И основное слово в этом предложении — немедленной!

Такое наглое и, даже, яростное, замечание, что неожиданно, принадлежало Дереку. Впрочем, к целителям он питал чуть меньшую неприязнь, чем к Дарнасцам.

— Разумеется, — криво улыбнулся старик. — вносите. Я сделаю все, что в моих силах.

— К вечеру он должен стоять на ногах, — прорычал Дерек. — Это тебе говорю я — Дерек Ле Брия, сын барона Брии — владыки этих земель.

Глаза старика сверкнули недобрым пламенем. На этот раз он больше не кивал головой, а действительно низко поклонился. Не с руки ему было портить отношения с будущим хозяином этих земель, по совместительству — подающим надежды учеником школы «Красного Мула».

Лекари, молодые девушки и юноши, подхватили носилки и перенесли их в лекарский корпус. Троица друзей неотрывно шла следом за ними.

Попав с полуденного жара в прохладу каменных стен, они облегченно вздохнули. Но счастье длилось недолго. Уже вскоре они, на «радость» старику Целителю, начали кашлять и морщится.

В ноздри ударил резкий запах засохшей крови, медикаментов, чужой боли и отчаянья.

— Последняя неделя была напряженной, — именно с этими словами целитель распахнул двери лекарского покоя.

Троица замерла. Наставники школы напутствовали им перед отправкой, что ситуация на границе нынче неспокойна. Настолько неспокойна, что такого напряжения две империи не знали с незапамятных времен.

В огромном зале, потолки которого терялись на десятиметровой высоте, тела лежали везде. Огромные многоэтажные койки были заполнены до самого верха.

Одного взгляда на эти склады тел хватало, чтобы понять — война не за горами. Более того — в этом, отдельно взятом регионе, она уже шла.

— Мама…

— Любимая, не уходи…

— Больно! Как же мне больно!

— Дайте выпить перед смертью…

— Кха…

— А-а-а-а…

Самые разные возгласы, предсмертные стоны и крики раненных, которых лекари оперировали прямо по живому, затопили помещение.

Причем, чем выше на койках лежали раненные, тем больше была вероятность, что они уже либо успели отдать душу праотцам, либо готовились к этому.

При этом в зал, из четырех разных входов, постоянно доносили все новых раненных.

— Два отряда вернулись с боя, — пояснил целитель. Взмахом руки он освободил ближайший стол от многочисленных пустых склянок и колбочек. — Кладите, — распорядился он, посмотрел на целые стеллажи из тел и добавил. — А еще столько же остались лежать в землях Дарнаса.

Дерек, услышав старика, до белых костяшек сжал кулаки.

— Собаки, — прошипел он и отвернулся.

Ему сложно было смотреть на происходящее. Не потому, что был слаб волей или желудком, просто в памяти всплывали сцены далекого прошлого. Сцены, которые вновь заставляли его ощущать приступы бессильной ярости.

— «Недолго осталось», — мысленно успокаивал он себя. — «Совсем скоро они поплатятся за все… Слышишь, мама? Обязательно поплатятся!».

Уложив раненного, лекари бросились на помощь своим коллегам. Кто-то бинтовал, другие делали лекарства, третьи оперировали, но был и те, что скрепя сердце, делали мазки краской по лбу ново-прибывающих раненных.

И, в зависимости от цвета, занимающие врачеванием лекари понимали — стоит ли тратить силы на раненного или проще дать ему обезболивающего и позволить мирно встретить праотцов.

Спасти всех было физически невозможно.

— Ну, посмотрим что у нас здесь, — старик закатал рукава. Мелодично прозвенели кольца на его волосах. — Физическую оболочку подлатали достойно.

Алея облегченно выдохнула. Она до самого конца не была уверена в том, что не навредит незнакомцу. Слишком сильны были полученные увечья. А на фоне энергетических травм их лечение оказалось сложным и трудоемким процессом.

Внезапно брови целителя взлетели, а во взгляде появилось любопытство.

— Это хорошо, что ты не взялась восстанавливать его каналы, — произнес он.

Каким образом старик понял, что целительством занималась именно Алея — девушка так и не поняла.

— Мне показалось, что они какие-то… необычные.

— Необычные — это мягко сказано, — со стороны могло показаться, что старик только трепался, но в это время в мире энергий творилось нечто невероятное.

Сама по себе Алея с трудом могла создать две энергетические иглы. Ими она неловко, порой грубо, могла вмешиваться в работу самых простейших нитей, даже не каналов.

Старик Рыцарь Духа, судя по ауре не обладающий выдающимися боевыми способностями, создал таких ровно в десять раз больше.

И каждая из двадцати игл, казалось бы, жила своей собственной жизнью. Они выполняли какую-то сложную работу, похожую на одновременный танец нескольких пауков.

— «Боги», — мысленно восхитилась Алея. — «Каким же острым разумом надо обладать, чтобы контролировать столько игл!».

— А что в них такого необычного? — как бы невзначай поинтересовался Дерек, начисто проигнорировавший осуждающие взгляды подруг.

— Если одним словом — все, — пожал плечами старик. Единственным внешним проявлением его титанического труда служило несколько капели пота, стекающих по морщинистому лбу. — А если подробнее — то его каналы неестественно широки. Когда-то я слышал о подобном… в те времена я учился неподалеку от нашей столицы и ходили слухи, что у лучших целителей самые богатые из родов заказывают услуги по расширению каналов своих детей.

Троица переглянулась. Они тоже слышали нечто подобное. Ведь чем шире меридианы, тем больше энергии адепт мог зачерпнуть из своего Ядра.

— Но на этом странности не заканчиваются, — продолжил старик. — Мало того, что его каналы шире обычных, так они еще и… длиннее. А вот о возможности подобных операций я даже слухов не слышал.

— Длинее? — удивилась Алея.

Однажды, на занятии по целительству, она поинтересовалась у своего Наставника на предмет возможности расширения каналов.

Он тогда ответил, что это невероятно сложная процедура, требующая не только невероятного мастерства и личной силы целителя, но и редчайших ингредиентов.

Разумеется, следующим вопросом, который задала Алея, стало — возможно ли каналы не расширить, а удлинить. И на этот раз ответ её Наставника была однозначен — нет.

Теперь же прямо перед ней лежало живое опровержение сказанных слов.

— Пространственный артефакт, странные меридианы и татуировки, Древний зверь в прислужниках, — шепотом перечислял Дерек. — Кого, ко всем демонам и богам, мы подобрали на дороге!

И действительно. Картина выстраивалась не самая оптимистичная. Этот человек мог оказаться кем угодно. Начиная от потомка спрятавшегося от мира боевых искусств сильнейшего клана, заканчивая наследником какого-нибудь столичного дома.

Причем ни первый, ни второй, ни промежуточные между ними варианты особой радости не предвещали.

— Радуйся, что этот незнакомец принес клятву, — прошептала в ответ Алея. — Что-то мне подсказывает, что будь он в своей лучшей форме, то мы втроем были бы ему не противники.

— Втроем? — фыркнула Ирма. — Посмотрите правде в глаза — только лучший из личных учеников нашей школы смог бы навязать ему бой…

— Но не выжить в нем, — закончил за подругу Дерек.

Лучший копейщик их школы, личный ученик самого ректора, Рыцарь Духа начальной стадии — вряд ли бы он смог на равных сражаться с этим монстром.

— Если вы намерены и дальше переговариваться, то лучше покиньте помещения, — процедил старик, по лбу которого пот уже катился градом.

Одна из девушек лекарей, стоявших рядом, щипцами взяла кусочек ваты и вытерла лоб старику. Тот полностью сосредоточился на восстановительном процессе.

Спустя полчаса, когда операция была еще в самом начале, заскучавшие Ирма и Дерек ушли. С раненным остались лишь его странный тигр (нынче представший в образе спящего котенка) и Алея, которая не могла упустить возможности понаблюдать за работой опытного целителя.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 539**

Открыв глаза, Хаджар первым делом подумал, что он вернулся в прошлое. Причем в прошлое времен Нашествия Зверей на оккупированный Лунной армией один из павильонов секты Черных Врат.

Он обнаружил себя на прохудившимся матрасе, положенном поверх жесткой койки, а вокруг штабелями на нарах лежали сотни раненных.

Кто-то стонал, другие звали родителей или возлюбленных, редкие счастливчики просто спали беспокойным сном. Им явно снились кошмары о недавнем бою. Хаджар их прекрасно понимал — после первой сечи но примерно неделю не мог нормально спать.

Хотя, чего уж там, после битвы с Санкешем его дважды посещал кошмар, в которой Солнцеликий таки умудрился заполучить эликсир богов.

Но труднее всего в лекарском крыле было находится вовсе не из-за стонов или запахов крови и медикаментов, а из-за мертвых. Те лежали почти под самым потолком и убирали их только по утру.

Провести ночь рядом с мертвецами, которые еще недавно стояли с тобой плечом к плечи и бились с врагом — ощущения жуткие. Даже не просто жуткие, а убивающее страшные.

Именно поэтому большинство солдат так не любили лазареты.

Хаджар не был исключением.

Правда на этот раз, прежде чем попытаться покинуть помещение, он все же решил проверить свое состояние.

Вновь отделив часть разума, Хаджар погрузился в Реку Мира. Открывшееся ему зрелище энергетического мира не особо радовало, но, все же, было лучше, чем в его последнее пробуждение.

Каналы и узлы больше не выглядели беспорядочным месивом, но и былой стройности в них не наблюдалось. Их соединили грубыми стяжками, где-то и вовсе поставили заплатки из чужеродной силы. Местами несколько нитей стянули в одну и прикрепили их, в качестве опоры, к основному каналу.

Метод грубый и весьма… полевой. Словно бы целитель, им занимавшийся, умел только одно — на скорую рук подлатать солдата, чтобы тот отправился в бой.

Никакой заботы о дальнейшей судьбе адепта.

— «Зажрался», — мысленно констатировал Хаджар.

Отчасти это замечание, сделанное самому себе, было истинной. Раньше, в бытность Безумным Генералом или путешественником по Морю Песка, Хаджар бы счел подобное лечение не просто хорошим, а отличным, но…

Последние полтора месяца (плюс минус несколько дней) он провел в сердце здешнего мира боевых искусств — в столице Дарнаса, Даанатане.

Более того, он попал в ряды учеников школы Святого Неба — кузни элиты среди элит. Места, где выковывались не просто лучшие из адептов, а будущие столпы, на которых держалось могущество и слава Дарнаса.

Любой из лекарей этой школы, даже не Наставник, а лишь Мастер, выполнил бы подобную работу в десять… нет, в двадцать раз лучше!

А уж про тетю Доры Марнил, лучшего целителя Дарнаса, и вспоминать не стоило. Она бы поставила Хаджара на ноги быстрее, чем тот успел бы произнести собственное имя.

— Нет, действительно — зажрался, — покачал головой Хаджар. В такие моменты ему очень часто помогали разговоры с самим собой. — Жизнь спасли, а остальное сам поправлю.

Пока энергетическое тело не распалось, то со временем восстановит себя само. К тому же на помощь Хаджару, в данном вопросе, приходила драконья техника медитации «Путь Среди Облаков», делающая его энергетическое тело крепче, чем у простого адепта, Зов и драконья же кровь.

Сейчас, скорее всего, Хаджар обладал лишь третью от своего реального потенциала, но буквально через несколько дней сможет восстановиться до восьмидесяти процентов.

А за неделю и до всей сотни.

— Ну а ты, маленький пушистый зверей, ничего не хочешь мне рассказать?

Хаджар поднял за шкирку спящую Азрею. Котенок не стал даже глаз открывать. Он, оказавшись в воздухе все так же во сне начал забавно шкрябать коготками по воздуху. Порой, задевая грудь Хаджара и оставляя на ней неглубокие царапины, он всеми силами пытался забраться обратно за пазуху.

Кстати, Хаджар обнаружил, что лежал в очередной раз заштопанных и зашитых, видавших виды, одежд. Их он не снимал с того самого момента, как покинул Долину Ручьев.

Признаться, он был несказанно рад, что они остались при нем. Язык не поворачивался их назвать «тряпьем бродяги» (коими они, по сути, и являлись), скорее — приносящим удачу талисманом.

— Не думай, что на этом разговор закончен, хитрая ты кошка.

Азрея и носом не повела. Разве что широко зевнула, демонстрируя ряды маленьких, но острых клыков.

Убрав котенка обратно за пазуху, Хаджар откинул одеяло и возблагодарил того дальновидного человека, что поставил рядом с его постелью костыли.

Он понятия не имел, сколько времени пролежал без движения, но мышцы, лишенные подпитки энергией, за это ему явно благодарны не были.

Схватившись за край кровати и избежав падения, Хаджар с кряхтением подперся костылями и заковылял в сторону выхода.

Здесь их было аж пять штук. По два с каждой стороны и один — центральный. Именно через него Хаджар и покинул лазарет. Он достаточно в них належался за время своей солдатской жизни и предпочел бы больше никогда там не оказываться.

Доковыляв до дверей, Хаджар, игнорируя легкую боль, открыл их плечом. Так же «процокав» костылями по длинному коридору, он вышел на улицу.

Поежившись из-за прохладного северного ветра, Хаджар, с тяжелой одышкой, прислонился к стене лазарета.

— «Никогда бы не подумал», — мысленно говорил он себе, при этом медленно сползая по стене. — «Что такой короткий путь окажется настолько трудным для истинного адепта».

Усевшись на ступеньки лазарета, Хаджар достал из пространственного кольца старую, местами потертую трубку. Ему её когда-то подарила девушка, которую он так и не смог полюбить.

Ведь зачем прекрасной деве какой-то безногий калека?

Странно, но он всегда ассоциировал эту трубку с победой на кочевниками… которых вели за собой ласканцы. И, вот ведь ирония судьбы, теперь он закурил эту трубку именно под ласканским небом.

Оно, усыпанное звездами, выглядело почти так же, как и то, что светило над Дарнасом. Разве что на далекой границе восточного горизонта можно было заметить несколько незнакомых планет и звезд.

В детстве, Хаджар, слушая рассказы отца, дяди и бравых генералов о небесах вражеских, далеких стран, всегда восхищался этими историями, а теперь…

Теперь он смотрел на небо по-настоящему далекой страны. Более того — совсем иной империи. Хвала Высокому Небу, язык которой он успел выучить, а акцент, учитывая его музыкальный слух, никогда особой проблемой не являлся.

— «И вот я, забрался так далеко, как еще ни один Лидусец», — размышлял Хаджар. — «Но почему-то не чувствую, что сделал по этому миру хотя бы один маленький шаг».

Интересно, а какое небо светило ночью в стране драконов или, даже дальше — в стране Бессмертных?

— Я знал, что найду тебя здесь.

Хаджар не вздрогнул от неожиданности и не выронил трубки. Он, с самого пробуждения, чувствовал, как за ним кто-то следит.

Из теней вышел юноша, показательно держащий ладони на рукоятях кинжалов.

Кажется, его звали Дерек.

— Не люблю лазареты, — спокойно произнес Хаджар.

— Понимаю, — кивнул мальчишка. Но, учитывая его возраст — вряд ли. — Можно? — он взглядом указал по соседству с Хаджаром.

— Пожалуйста, — кивнул тот.

Какое-то время они сидели молча. Когда Дерек открыл было рот, чтобы что-то спросить или сказать, из-за угла выбежала взмыленная девушка. Хаджар не помнил как её звали, но ему запомнились её удивительные, белые волосы.

— Там… там… — задыхаясь, говорила она. — собирают добровольцев в гарнизон.

— Добровольцев? — удивился Дерек. — Зачем гарнизону добровольцы?

Хаджар отнял трубку ото рта. Он с легкостью опознал взгляд девушки.

— Орки… Орки идут!

Взгляд, пропитанный первобытным ужасом.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 540**

После первой встречи с Дорой Марнил, являющейся по совместительству принцессой клана эльфов, Хаджар решил избавиться от пробелов в знаниях касательно не человеческих рас.

В итоге, как он выяснил путем расспросов Эйнена, людям Дарнаса и Ласкана были известны всего две «иные» расы. Эльфы, являющиеся потомками Великого Леса, самого первого, что рос на этой земле. Но они, традиционно, жили в Даанатане.

Сюда толи переместилось, толи «пришло», толи еще каким-то образом попало древо их предка, а они последовали за ним. Собственно именно в кронах этого самого древа Хаджар и познакомился с Королем эльфов — отцом Доры.

Но, помимо эльфов, существовала и другая раса. Она вела свой род от ПервоВолка. На подобии Великого Леса, он был самым первым из волков. Удивительно, но по преданиям, этот зверь жил в Великом Лесу, но почему-то особой дружбы между эльфами и орками не возникло.

Орки же, в чьих жилах текла кровь одного из древнейших и сильнейших зверей, предпочитали жизни в лесу просторы степей приграничья Ласкана.

И, в отличии от тех же эльфов, не считали себя подданными Ласканской Империи. Наоборот — видели в людях, пришедших на их земли, завоевателей и угнетателей и вели против них бесконечную войну за освобождение.

Хотя, если верить тому же Эйнену, Ласканцы никогда особого не противились присутствию орков. Те являлись своеобразным буфером между двумя империями. Потому как Ласканцы для потомков ПервоВолка были врагами знакомыми, а вот Дарнасцы — совсем уж чужаками.

Ну и, к тому же, тот путь развития, по которому шли орки, был абсолютно неприменим для человека. Все их артефакты, техники и знания, относились к какой-то совсем другой ветви развития и для Ласкнской Империи представляли разве что только научный интерес.

— Но орки уже сотню лет не нападали на Болтой, — ошарашено протянул Дерек. — Что им понадобилось?

— Не знаю, — отрезала отдышавшаяся Ирма. — но разведчики форта говорят, что сюда движется армия нескольких орочьих племен. Тысяч сто, может больше.

Алея испуганно приложила ладошку ко рту.

— Сто тысяч орков, — завороженно повторила она. — да эти звери и камня от форта оставят! Нужно срочно отправить за подкреплением в соседние крепости, если не за легионом в само баронство! Дерек, напиши отцу и…

— Отец не имеет власти над легионом, — покачал головой юноша. — Легион имеют одну задачу — защиту баронства и не снимется с места без приказа командующего, а тому плевать на все вокруг. Только в том случае, если орки подберутся к столице, только тогда он начнет выполнять свои боевые задачи.

Слушая это, Хаджар размышлял над простым вопросом — а располагают ли такой информацией Дарнаские разведчики. Или он сейчас, невзначай, услышал сведения о «ключе» к восточным границам Ласкана?

В этот момент, пока троица друзей обсуждала орков, форт Болтой постепенно оживал. Зажигались факелы и лампы. Поспешно активирующую броню солдаты взбегали на стены. Их офицеры отдавали резкие, дельные команды.

— Грузи ядра!

— Смазку в дуло!

— Порох держать сухим!

— Запитать фортовые артефакты!

Распахнулись ворота фортового замка и на встречу своим людям вышел командующий форта. Крепко сбитый, коренастый Повелитель начальной стадии. Слабенький по меркам столиц Империй, но для здешнего региона — чуть ли не божественная фигура.

Увидь бы его сейчас Хаджар, он бы скептически изогнул правую бровь. Нет, он все равно бы предпочел держаться от командующего на почтительном расстоянии, но не более. Вялая аура, не подкрепленная артефактами уровня Императорских, лишь подтверждала теорию о том, что элитных адептов в империях не так уж и много.

— Офицер командующий! — отдал честь один из командиров.

— Что такое? — недовольно спросил Повелитель. — почему такая суета?

— Офицер командующий, донесение разведчиков.

Недовольный адепт выхватил протянутый ему свиток, сорвал печать и развернул пергамент. По мере чтения его лицо бледнело, а брови постепенно двигались в сторону лба.

Как никто другой, командующий Болтоя прекрасно представлял себе силу армии орков. Эти твари, ведущие полу животный образ жизни, не знающие ни пороха, ни нормального артефакто-строения, живущие в домах из палок и тряпок, вечно кочевали с места на место.

Но именно кочевой образ жизни сделал их непревзойденными наездниками. Их дети приучались к езде верхом еще до того, как оказывались способны нормально ходить.

И, все бы ничего, но вот передвигались орки на верхом на огромных СероВолках. Тварях, ранга от Короля и выше. Таким образом армия орков, не особо крупная по численности, обладала куда большей силой, чем могло показаться изначально.

И это не считая того, что тело любого взрослого орка Воина было сравнимо по крепости с артефактом уровня Земли. Их сила, даже когда они стояли на своем подобии «Небесных Солдат», легко превышала ту, которой обладал обычный Рыцарь Духа средней стадии.

При этом то, как они орудовали копьями, топорами и луками… многие человеческие воины, постигшие ступень Владения, позавидовали бы мастерству степных зверей.

Двадцать тысяч таких воинов — уже грозный кулак, которой мог бы взять Болтой в осаду.

Сто тысяч?! Орки не собирались подобным союзом племен с незапамятных времен. Тогда они, словно саранча, пролетели по всему Ласкану и лишь лучшие из воинов столицы империи смогли остановить их продвижение и заключить хрупкий союз.

— Отправьте донесение в баронство и герцогство, — недрогнувшей рукой Повелитель передал свиток обратно главе разведки. После этого он повернулся к фортовым инженерам. — Заложить заряды в пороховых складах. Организовать немедленную эвакуацию всех гражданских.

— Командующий, что вы собираетесь сделать?

Глаза Повелителя грозно сверкнули. Даже если орки сумеют разрушить славу Болтоя как неприступной крепости, то большая их часть поляжет под грузом этого подвига.

Стены древнего форта станут им могилой!

— Если они прорвутся через ворота, мы взорвем форт! — отдал команду Повелитель и, взмахнув полой плаща, отправился на стену — к своим воинам.

Если им этой ночью будет суждено встретить свой конец, то он отправится к дому праотцов вместе со своими людьми и с честью выдержит суд предков!

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

.........

Хаджар, не видевший всего этого, продолжил спокойно курить трубку. Всего за несколько лет военной службы, он успел побывать в стольких сражениях, что многие имперские Повелители-командующие по сравнению с ним выглядели малоопытными сержантами.

Станут ли орки идти открытым маршем по степям, собирая огромное войско?

Разумеется — нет.

Учитывая возможности Имперской разведки, они скорее бы пришли в какое-то условленное место сбора отдельными племенами. И уже там, сжав воинский кулак, нанесли бы стремительный и мощный удар по Болтою.

А если они этого не сделали сразу, то не собирались и потом.

Но зачем тогда они собирали столь грозное войско?

С подобным Хаджар уже сталкивался. В холодную зиму, когда сугробы превышали человеческий рост, он, вместе со своей армией, держал оборону против целой армии существ. Собрав огромное войско, эти существа устремились по территории Балуима.

Но они не собирались ничего захватывать или с кем-то воевать. Нет, ведь это были простые звери, которые спасались бегством от внезапной угрозы.

И, видят Вечерние Звезды, происходящее сейчас на территории ласканских степей, напоминало Хаджару об этой страшной битве.

— Пойдемте на стены.

Троица друзей прервала свой спор и с удивлением посмотрела на незнакомца.

— Падение повредило тебе голову? — спросила Алея. — ты, в своем состоянии, хочешь принять участие в битве?

— Алея права, — подержала сестру Ирма. — скоро начнется эвакуация гражданских. Тебе не следует участвовать в сражении — лучше уезжай, пока можешь.

Один только Дерек сохранял ледяное спокойствие. Видимо юноша был не так уж и прост, как казался на первый взгляд.

Хаджар вытряхнул из трубки пепел и убрал её обратно в пространственное кольцо. С трудом, кряхтя, но отвергая руки помощи, он поднялся и поковылял к стене.

— Никакой битвы не будет, — обронил он через плечо. — Орки пришли не с войной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 541**

На стене уже стояли гарнизонские сотни лучников и артиллеристов. Внизу, у ворот, на улицах форта, ожидали команды тысячи пеших и конных воинов.

Хаджар, окидывая взглядом все это стальное великолепие, на самом деле особо восхищенным себя не ощущал. Да, в бытность Безумным Генералом, эти сорок, с небольшим, тысяч воинов, большинство из которых являлись пиковыми практикующими, стадии Трансформации новой души, внушали бы ему благоговейный трепет.

Более того, из сорока тысяч воинов, примерно две тысячи являлись Небесными Солдатами начальной и средней стадий. Еще примерно сотни — стояли на начальной стадии ступени Рыцаря Духа, а командующий так и вовсе — Повелитель.

По меркам Лидуса, да и того же Моря Песка, такая армия была чудовищна сильна. Две тысячи Небесных Солдат! Да они бы могли завоевать все Море Песка и все «варварские» королевства северо-востока Дарнаса!

Но побывав в школе Святого Неба, Хаджар изменил свое представление о силе человека. Среди всей этой толпы солдат не нашлось бы ни одного, кто смог бы выдержать вступительный экзамен внешнего круга лучшей школы боевых искусств Даанатана.

А сколько было учеников внешнего круга в Святом Небе? Тридцать с лишним тысяч! Да они бы смели этот Болтой так же легко, как ребенок разбивает песчаный замок.

Вот только им на встречу вышли бы такие же тридцать тысяч элитных адептов из школы «Закрытой Луны» — лучшей школы боевых искусств столицы Ласкана.

И после этого, благодаря эффекту падающего домино, началась бы крупномасштабная война между двумя империями. Исход у которой, при равных силах, мог быть только один — взаимное уничтожение.

Именно поэтому империи позволяли слабым адептам сражаться и умирать, чтобы сильные могли становиться сильнее. А там, глядишь, чаши сила перейдут из состояния равновесие в чей-то перевес.

Только после этого и начнется война империй.

— Кто такой?

В грудь Хаджару уперлась рукоять меча одного из защитников стены. Им оказался молодой мужчина. Стадии Небесного Солдата, он даже не был Владеющим.

При желании, Хаджару, для победы над таким адептом, не потребовалось бы и меча обнажать. Все вокруг Хаджара являлось мечом, а после осознания Оружия в Сердце — даже его воля стала острым клинком.

Одним потоком воли он смог бы отправить этого воина к праотцам.

— Глаза разуй! — гаркнул Дерек. — Не видишь, кто пришел вам на помощь?

Только теперь солдат обратил внимание на медальоны, которыми обладали трое адептов, поднимавшихся следом за раненным.

— Достопочтенные ученики внутреннего круга! — солдат тут же отнял меч от груди незнакомца. Он отсалютовал и пропустил гражданских на стену. Как только те оказались на парапете, солдат бегом отправился за старшим офицером.

Целых три ученика внутреннего круга школы «Красного Мула»! Каждый из них стоил десятка рядовых Небесных Солдат!

Оказавшись на стене, Хаджар устало оперся о высокие зубцы. Он вновь достал трубку и закурил.

Вглядываясь в степные просторы, сливающиеся с рассветным горизонтом, он погружался в теплые воспоминания о прошлом.

Сколько лет минуло с тех пор, как он так же стоял на стене и ждал часа битвы?

Удивительно, но после отправки в Море Песка, Хаджар хотел навсегда забыть о своей славе Безумного Генерала. Забыть о жизни на бесконечных полях сражений, когда никогда не знаешь, кого из тех, кто стоит рядом, вечером придется предавать погребальному костру.

Но, спустя столько лет, он начал понимать, что иногда скучал по этой жизни. Тяжелой, кровавой, пропахшей болью и потом, но в то же время — простой и ясной.

Когда ты видишь своего врага и знаешь, что он хочет сделать — отнять твою жизнь и твои земли, то сражаться становится легче.

— Достопочтенные ученики! — отсалютовав, поклонился старший офицер. Им оказалась миловидная женщина — Рыцарь Духа начальной стадии. — Это вы те трое, что отправила к нам школы «Красного Мула»?

— Совершенно верно, — кивнул Дерек и протянул свиток, скрепленный печатью волшебного иероглифа. — В течении трех месяцев мы должны проходить службу в ваших разведывательных и патрульных отрядах.

Приняв свиток, офицер коснулась иероглифа своим перстнем. Два символа — магический и выгравированный соприкоснулись и печать исчезла снопом искр.

Прочитав содержимое, офицер еще раз отсалютовала.

— Для меня честь принимать учеников внутреннего круга школы «Красного Мула», — официально поприветствовала она троицу друзей. — Но, увы, вы выбрали не лучшее время для приезда. Сейчас в нашу сторону движется армия орков. Мы постараемся удерживать её столько, сколько сможем, но… — Рыцарь покачала головой, отчего её начищенные доспехи немелодично зазвенели. — Лучше вам, вместе с остальными гражданскими, покинуть форт Болтой.

В дальнейший разговор Хаджар предпочел не вслушиваться. По старой привычке он высыпал на ладонь немного табачного пепла и, растерев пальцами, подбросил в воздух.

Ветер подхватил пепел и понес его куда-то на юго-юго-восток.

Жест, присущий лишь профессиональным военным, не укрылся от взора старшего офицера.

— А вы, юноша, кто такой?

Услышав такое обращение, Хаджар едва не засмеялся. Он ведь, по сути, был лет на пять старшего Рыцаря, но благодаря крови дракона и раннему переходу на ступень истинного адепта, скорее всего на всю жизнь застыл в облике двадцатилетнего юноши.

— Где служили? — задала второй вопрос Рыцарь.

Друзья удивленно скосились на своего нового знакомого. Они, подспудно, уже нарекли его изгнанником из какого-нибудь скрывшегося от мира боевых искусств великого клана.

— На дальнем приграничье, — полуправдой ответил Хаджар. — битвы сегодня не будет.

— С чего такая уверенность?

— Офицер командующий! — тут же отсалютовала Рыцарь.

Троица учеников лишь сдержано поклонились. Скорее из уважения к высокой ступени развития военного, нежели из-за статусной необходимости.

Как бы ни был слаб, по сравнению с элитными Повелителями, этот командующий, но, все же, его достижение заслуживало хотя бы поклона.

Ведь только один из десяти тысяч Рыцарей справляется с задачей объединения двух разных видов энергии.

Хаджар, в свою очередь, тоже попытался изобразить некое подобие поклона, но его остановил командный взмах рукой Повелителя.

Ну, оно и не удивительно, в нынешнем состоянии Хаджар не просто производил впечатление обычного Небесного Солдата, а скорее, слабого. Даже более того — слабее, чем слабого.

Из всех присутствующих на стене, лишь троица друзей догадывались об истинной силе знакомца.

— И ты настолько хорошо знаешь орков, чтобы утверждать, что ста тысячная армия просто прогуливается по степям?

Хаджар не стал никак отвечать на такой явный укол. Он прекрасно понимал, что у всех сейчас нервы на взводе и даже учитывая вековой опыт битв командующего, он вряд ли хоть раз принимал участие в настоящей войне.

Хаджар же, во время бытности Безымянным Генералом, успел побывать на нескольких. И не важно, что масштаб был меньшей — суть-то не изменилась.

— Скоро узнаем, — пожал он плечами.

Из-за горизонта постепенно начали показываться сверкающие наконечники копий. Сотни, тысячи копий поднимались к рассветному небу. Их держали в руках существа, один внешний вид которых внушал какой-то первобытный трепет.

Как у древних охотников, во времена, когда путь развития еще не был так развит, перед мордами сильнейших хищников.

Существа с красной, будто песчаник, кожей, восседали на черных, серых и белых волках. Каждый из зверей — размером с лошадь, а сами орки, даже самые маленькие из них, по два с половиной метра ростом. Те же, что выделялись на общем фоне массивными мышцами и крепкой конституцией, достигали и трех метров, а то и более.

Неудивительно что такие гиганты, покрытый крепкой кожей и тугими мышцами, даже брони не имели. Вместо этого они носили воротники, едва закрывавшие широченные плечи и опускавшиеся до солнечных сплетений.

Сделанные из кожи и меха разных животных, они скорее являлись предметами традиционных одежд, нежели артефактами.

У многих на массивных головах, покрытых длинными черными волосами, имелся ободок с одним или несколькими орлиными перьями.

У едущего впереди, самого крупного и даже с виду свирепого орка таких перьев было не счесть.

Остановившись в километре от Болтоя, вождь орков соскочил на землю. Раскрутив копье над головой, он с силой вонзил его тупым концом в почву.

Даже отсюда, на расстоянии в сотни метров, Хаджар ощутил, как содрогнулись стены форта.

— Приготовиться! — взмахнул рукой Повелитель.

И тут орк открыл рот. Нижние клыки, настолько длинные, что могли бы коснуться щек, сверкнули на солнце.

— РАЗГОВОР! — проревел он.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 542**

Офицер командующий форта Болтой, вместе со своими старшими офицерами, выехал в сторону армии орков. Со стороны краснокожих, спешившись, но все еще идя рядом с неоседланными огромными волками, выдвинулось несколько существ.

В том числе и их предводитель — тот, что самый крупный и с огромным количеством перьев на голове.

Два отряда встретились на условной середине между армией и фортом.

— Как вы думаете, о чем они говорят? — шепотом спросила Ирма.

— Вряд ли о чем-то хорошем.

Дерек кивнул в сторону предводителя орков. Этот гигант даже слова не произнес. Вместо него говорила толи его дочь, толи его жена. Крупная орчиха, с тонкой талией.

Ну, у людей, она бы, наверное, легко сошла за северянина-мужчины, с такой-то фигурой, но на фоне орков выглядела стройной.

Офицер командующий, переговорив с орчихой, повернулся к форту. Их взгляды с Хаджаром пересеклись и последний сразу понял, что свет, наверное, опять на нем клином сошелся.

Хотя, скорее всего, не на нем, а на его татуировке. Потому как, перед тем как начать переговоры, все орки подняли свои воротники, демонстрируя именные татуировки на груди.

Несложно было догадаться, что у них подобный обряд являлся своеобразным приветствием.

От отряда гарнизона Болтоя отделилась одна фигура. Ей оказалась та самая рыцарь, что недавно беседовала с троицей друзей и Хаджаром.

Пришпоривая коня, она въехала обратно в форт и, не поднимаясь на стену, прокричала:

— Раненный! Тебя зовет офицер-командующий.

Троица друзей , переглянувшись, спустилась вместе со своим знакомым. Девушка-офицер явно не одобрила подобного поведения, но перечить ученикам внутреннего круга школы «Красного Мула» не посмела.

— Садись, — она хлопнула по крупу лошадь.

Хаджар, кряхтя, уже подошел к лошади, как из-за его пазухи выпрыгнула Азрея. Легко, слегка пружиня, приземлившись на брусчатку, она глухо зарычала.

— Успокойся, кот…

Вокруг пушистого котенка закружился вихрь белой энергии. Обернувшись пламенем, внутри которого сверкали молнии, он сжался до небольшой сферы, а потом выстрелил в небо столпом чудовищный силы.

Когда та рассеялась, то солдаты, в том числе и девушка Рыцарь, отшатнулись в разные стороны и инстинктивно схватились за оружие.

Прямо перед ними стоял огромный, белый с черными полосками, тигр. По его шерсти порой пробегали разряды молний, а в глазах сверкало белое пламя.

Аура зверя достигала стадии Древнего, что равнялось пиковому Рыцарю Духа среди людей.

— котенок, — договорил Хаджар.

Спасибо Неро, да будет его перерождение спокойным, за карточную науку — Хаджар весьма умело сохранял невозмутимое лицо почти в любых ситуациях. Вот и сейчас, не желая показывать свое удивление, он подошел к Азреи.

Стоило ему сделать два шага, как тигр высунула шершавый язык и провела им по лицу Хаджару. В итоге, обтекая слюной, он пытался хоть немного пригладить взъерошенные волосы.

А еще, Хаджар был уверен, что не обладай он кровью дракона, то этим проявлением чувств, Азрея стесала бы ему кожу вплоть до черепа.

Обняв старого друга за огромную шею, Хаджар зарылся в нежный, приятно пахнущий мех.

— Маленькая обманщица, — прошептал он ей на ухо.

Азрея муркнула, чем заставила задрожать маленькие камешки на брусчатке. Опустив огромную голову на спину Хаджару, она потерлась о неё щекой.

Сейчас тигр выглядел не как грозный хищник, способный, наверное, в одиночку разбить половину фортового гарнизона, а как домашний котенок, радующийся встрече с другом.

Отодвинувшись от Азреи, Хаджар заглянул ей в глаза. Несмотря на возросшую силу и явные изменения в размерах, он обнаружил в них все того же котенка.

Маленького, теплого и очень доброго. Того, кто когда-то помещался у него на ладони.

Того, кто не раз и не два спасал ему жизнь.

— А ведь это я должен о тебе заботиться, а не наоборот, — улыбнулся Хаджар, поглаживая друга по подбородку.

Азрея широко зевнула. Этим она словно говорила: «Зануда».

— Ну ладно, ладно, — засмеялся Хаджар. — Но не думай, что на этом разговор закончен!

Тигр, укладываясь животом на камни, склонила голову на бок. «Где-то я уже это слышала» читалось в её взгляде. Хвостом тигр ударила сперва по земле, а потом махнула себя по спине.

— Ну, если ты настаиваешь, — улыбнулся Хаджар.

Убрав костыли в кольцо, он буквально рухнул на спину тигру. Азрея же даже не вздрогнула — наверное и вовсе веса не ощутила.

С трудом перебросив ногу на другой бок тигра, Хаджар схватился за её густую шерсть.

Азрея мигом вскочила на ноги и, окинув всех присутствующих (за исключением троицы друзей) весьма свирепым взглядом, мгновенно обернулась вспышкой белой молнии.

Хаджар ничего понять не успел, как уже оказался сбоку от двух отрядов переговорщиков.

Посмотрев себе за спину, он прикинул расстояние, которое Азрея преодолела меньше, чем за десять секунд. Получалось, что буквально с места тигр развила скорость в триста шестьдесят километров в час. Причем, учитывая то, как спокойно она дышала — это был далеко не её предел.

— Демоны и боги! — офицеры Рыцар Духа, увидев Древнего зверя, тут же обнажили клинки.

Вокруг Повелителя закружились потоки силы.

Азрея уже было низко зарычала, как Хаджар ей прошептал:

— Давай не будем их убивать.

Тигр недовольно муркнул.

— Хорошо — давай не будем убивать их сейчас.

Еще раз свирепо зыркнув на двуногих, Азрея улеглась на землю, позволяя Хаджару, вооружившись костылями, спешится. Пройдя чуть вперед, Хаджар не стал слишком далеко отдаляться от Азреи.

В своем нынешнем состоянии, он не то что сражаться, а убежать бы отсюда не смог. Так что, как бы это иронично не было, но сейчас его жизнь зависела от некогда миниатюрного котенка.

Стоит отдать должное оркам — все это время они тактично смотрели в сторону. Их даже не волновали, направленные в их адрес, постоянные взрыкивания Древнего тигра.

А Азрею, судя по всему, нервировало такое наплевательское отношение к своей персоне.

— Офицер командующий, — слегка поклонился Хаджар. — зачем вы послали со мной?

Повелитель, сглотнув, посмотрел за спину тому, кого недавно едва ли не открыто оскорбил. Демоны и боги! Он и предположить не мог, что этот слабый Небесный Солдат окажется мастером Древнего зверя!

Причем не абы кого — а тигра! Тигры же издревле считались аристократами мира зверей. Выше них стояли лишь мифические существа — драконы, фениксы, лазурные птицы, небесные звери-стражи и прочие.

— Орки говорят, что будут говорить только с тем, кто обладает своим Именем, — сухо ответил офицер-командующий. — Они добавили, что среди нас есть только один, кого духи наградили Именем.

— Понятно, — кивнул Хаджар.

Он повернулся к оркам. Те, в свою очередь, повернулись к нему. Первым, кто предпринял хоть какие-то действия, оказался сам вождь.

Он приподнял воротник и ударил по татуировке сжатым кулаком.

— Гуртан, Ярость Медведя, приветствует тебя, малорослик.

Голос у орка оказался под стать его фигуре. Такой же могучий, рычащий и свирепый. Он внушал одновременно и трепет и какое-то подсознательное уважение. Пропитанный не только силой, но какой-то первобытной свободой и, даже, честью.

Хаджар был бы рад сразиться с противником, который одним голосом мог так много о себе сказать.

Закатав рукав, Хаджар продемонстрировал красную татуировку, оставленную ему шаманом племени бедуинов.

— Хаджар, Северный Ветер, приветствует тебя, здоровяк.

Какое-то время они играли в гляделки, пока вождь, одобрительно кивнув, не сел на землю. Ему не требовались ни стул, ни сложные переговорчиские обряды и традиции.

Словно не замечая всех прочих людей, кроме Хаджара, скрестив ноги и положив рядом копье, он указал на место напротив себя.

— Поговорим, Северный Ветер.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 543**

Опустившись напротив вождя орков, Хаджар внутренне подобрался. Внезапно он ощутил даже забытое чувство. Чувство того, как оказался перед противником, которого не просто не может одолеть, а не должен одолеть.

При всем при этом, орк обладал «лишь» аурой Повелителя. Разумеется, Повелитель Орков выигрывал по всем показателям у представителя человеческого рода такого же ранга.

Он был крупнее, быстрее, сильнее и, что немало важно, крепче. Единственное, в чем орки отставали от людей — в артефакторике, за счет чего и не могли справиться с задачей по захвату всего мира.

— Пусть духи ведут тебя по дороге жизни, малорослик.

Орк коснулся двумя пальцами сперва сердца, затем лба, а потом плавным движением описал этими пальцами арку, как будто соединявшую его и Хаджара.

— Пусть путь среди облаков Высокого Неба будет для тебя в радость, здоровяк.

Хаджар, раскрытой ладонью, описал полукруг. Это было единственное «именное» приветствие, которое он знал. Правда принадлежало оно драконьему роду, но кого волновали подобные мелочи.

Все же, в империях, может и слышали о существовании Хозяев Небес, но вряд ли когда-то встречали их вживую.

— Я рад, что среди малоросликов мы смогли встретить признанного духами.

Вождь кивнул стоявшей рядом орчанке. Та, в свою очередь, кивнула пристроившимся в тылу крупным, краснокожим сородичам. Те стянули с навьюченного волка (эта картина, сама по себе, выглядела несколько сюрреалистично) плед из шерсти какого-то животного.

Этим пледом они укрыли землю между Хаджаром и вождем. Поставили туда две пиалы с явно травяным отваром. После чего орчанка, с видом существа, которому оказана небывалая честь, отвязала от пояса длинный тубус. Она достала из него, что удивительно, вырезанную из кости курительную трубку.

Длинной едва ли не в полметра, она была украшена различными символами и охотничьим орнаментом.

Забив трубку опять же — каким-то травами, она протянула её вождю. Тот, прикурив, передал Хаджару.

— Гость первым, — пояснил он свой жест.

— Гость?! — рявкнул офицер-командующий, вокруг которого начал собираться вихрь силы. — Да что эти звери о себе возомнили!

Несмотря на весьма прозрачное оскорбление, никто из присутствующих не обратил на человеческого Повелителя ровно никакого внимания.

Для орков, кроме Хаджара, на данный момент вообще никого из людей не существовало.

Приняв ритуальную трубку, Хаджар первым делом принюхался к травам. Запах от них шел сладковатый, но без муксусной примеси. Так что как минимум ядов в них не имелось, но вот всякой психотропной дряни могло присутствовать не мало.

Но что-то подсказывало Хаджару, что откажись он от этой трубки и нанесет неизгладимую обиду вождю орков. А обижать трехметрового здоровяка, у которого бицепсы были шириной с талию самого Хаджара, как-то не хотелось.

Затянувшись, Хаджар едва сдержался, чтобы не закашляться. Он, бывалый курильщик, едва не задохнулся этим сладковато-едким, забористым дымом.

Удержав дым в легких, Хаджар выдохнул густой белый столб. Тот взвился в небо, растаяв в нем небольшим облаком.

— Что…кха…это? — спросил Хаджар, протягивая трубку обратно вождю орков.

— Листья и семена тысячелетнего папоротника, — ответил вождь, спокойно и глубоко затягиваясь из трубки.

Сказать, что фраза едва ли не громом поразила Хаджара, — не сказать ничего. Мало того, что в любой империи, что Ласкане, что Дарнасе, за такой пучок листьев «Тысячелетнего Папоротника» отвалили бы под сотню монет, так еще и растение это имело для Хаджара неоценимое значение.

Без корня тысячелетнего папоротника он не сможет продвинуться дальше в технике медитации «Пути Среди Облаков», а, следовательно, и Развитая стадия Небесного Солдата для него будет закрыта.

Благодаря Траве Снов, осознанию ступени Оружия в Сердце и накопленной энергии Реки Мира, Хаджар сумел прорваться на среднюю стадию. Но дальше, такими короткими путями срезать у него не получится.

Все же, техника «Пути Среди Облаков» находилась на Небесном уровне и без особых ингредиентов её практика была невозможна.

Старясь не демонстрировать своей крайней заинтересованности, Хаджар перевел тему в другое русло.

— А что бы ты делал, здоровяк, если в форте не оказалось признанного духами?

— Если бы в большом каменном доме не было тебя, малорослик, — вождь опять затянулся. Будто кузнечным горном вздымалась его могучая грудь. — то мы бы сравняли его с желтым морем и отправились дальше.

Послышался лязг обнажаемого оружия. Вокруг ласканских офицеров, в том числе и Повелителя, закружились энергии, принимающая формы защитных техник. Но, опять же, никто на них внимания не обратил.

Даже Азрея, маленькая (хотя, уже не очень-то и маленькая) проказница мирно зевала и пыталась прихлопнуть лапой скачущего в траве кузнечика.

— Вы бы отправились войной на империю?

— Охота на человечье племя не интересует наши племена, малорослик, — вождь протянул трубку орчанке. Та, почтительно приняв ритуальный предмет, вытряхнула из него пепел и убрала обратно в тубус. — Но лучше так, чем позволить Да’Кхассам стать сильнее.

Хаджар понятия не имел кто такие Да’Кхассы, но судя по испуганным шепоткам у него за спиной — Ласканцы имели некое представление о неведомой угрозе.

— Да’Кхассы?

— Эти звери действительно всерьез говорят о детских страшилках?

— Да меня матушка ими в детстве пугала! Говорила, если я убирать за собой не буду, то придут Да’Кхассы и утащат меня к себе, чтобы света божественного больше не видел!

— «Проклятье!» — мысленно выругался Хаджар.

Если он что и успел уяснить за время своих странствий, так это то, что все детские страшилки, рано или поздно, оказываются реальностью. Пусть иногда сильно преувеличенной и искаженной, но реальностью.

— И кто такие эти Да’Кхассы? — спросил Хаджар, подозревая, что на самом деле он не очень горит желанием услышать ответ.

— Мелкие засранцы из владений Князя!

Вот на этот раз, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица, Хаджару пришлось приложить максимум усилий. Возможно даже — все свои силы.

Прямо рядом с ним, будто из воздуха, возник никто иной, как Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров. Древний демон, помнивший времена Врага и участвовавший как в войне за Врага, так и против него.

Выглядел он точно так же, как и в прошлые их встречи.

Широкополая шляпа, закрывающая нечеловеческое, серое лицо. Живой плащ, прорези которого скалились хищными пастями. В руках Хельмер держал словно кровоточащую шар-эссенцию.

Единственное отличие от его последнего визита заключалось в отсутствии армии маленьких черных комочков — сгустков чьих-то кошмаров.

— Не беспокойся, Хаджар, — Хельмер развалился на земле и слегка надвинул шляпу на глаза. — эти букашки меня не заметят. Чего не скажешь о…

Хаджар не успел ничего заметить или почувствовать, но в следующее мгновение Хельмер уже сидел с зажатой в ладони маленькой феей.

— Традиционный подарок.

Раздался небольшой хруст — будто кто-то веточку сломал. А потом к ногам Хаджара упало тельце феи — посланницы небес. Мертвая, с неестественно развернутой шеей, она являлась действительно подарком. Причем — один из лучших. Во всяком случае, Хаджар не помнил ничего, что могло бы насытить его Черный Клинок лучше, чем тело шпиона Седьмого Неба.

— Незачем мудрейшим небесным задницам подслушивать наши разговоры, — так Хельмер прокомментировал свой поступок, после чего отряхнул руки. Кроваво-оранжевая эссенция в этот момент спокойно витала в воздухе.

В этот момент орчанка, выслушав донесение подбежавшего к ней орка, нагнулась к вождю и что-то прошептала.

— Шаман говорит, что подул жаркий ветер. Возможно, кто-то из Да’Кхасси следит за нами.

— Это он меня сейчас с этими жалкими кровососами сравнил? — эссенция над Хельмером как-то пугающе вспыхнула. — А может мне сейчас сожрать всех этих бесшерстных волчат?

Хельмер уже сделал вид, что потянулся к горлу вождя, как в стороне от них послышалось глухое рычания.

Хаджар с удивлением смотрел на то, как все еще лежавшая на земле Азрея весьма грозно била хвостом по земле и скалила пасть.

— Твоя кошка тоже их чует, малорослик, — так прокомментировал это орк.

— Занятный котенок, — хищно улыбнулся Хельмер. — можно я заберу?

— Только через мой труп, — твердо заявил Хаджар.

Демон повернулся к нему. На его жутком, сером лице все еще маячила та же хищная улыбка.

— Это легко устроить, мешок костей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 544**

Глядя в прищуренные, алые глаза, Хаджар был мысленно готов ко всему. Для существа такого уровня как Хельмер, не запрещай ему подобного законы неба и земли, которым подчинялись даже боги, наверное не составляло бы особого труда выжечь половину Ласкана или Дарнаса.

Возможно, только объединенные усилия всех, самых элитных адептов, в купе с могущественнейшими из артефактов, смогли бы остановить Повелителя Ночных Кошмаров.

Причем именно остановить. Не убить. На это бы сил не хватило не только у объединенных сил Дарнаса, но и Дарнаса с Ласканом вместе взятых.

— Не беспокойся, — внезапно хищная улыбка обернулось дружелюбной. Ну, насколько древние демоны вообще могут дружелюбно улыбаться. — Это была шутка. Или у Безумных Генералов, со времен, атрофируется чувство юмора?

— Да’Кхасси, Северный Ветер, — вождь орков, не видевший демона, спокойно продолжал диалог. — Это мерзкие создания, вышедшие не из объятий желтого моря, а из гнили теней и тьмы.

— Обожая волчат за их тягу к высокой поэзии, — ухмыльнулся Хельмер. — Веками готов слушать их истории у костра. Будь у них женщины чуть меньше похожи на медведиц и чуть больше — на эльфиек, чаще бы навещал их по ночам.

Хаджар посмотрел на Хельмера, который едва-едва сравнивался с ним по росту и комплекции, а затем на ближайшую орчанку. Фантазия подарила такую сцену, которую захотелось каленым железом выжечь из памяти.

— Со времен Кровавых Охот мы боремся с ними, малорослик, — голос орка посуровел, а в тоне зазвучал металл. — И всегда нам удавалось их сдерживать. Но в последнее десять зим… Силы Да’Кхасси возросли и мы не знаем почему.

Хаджар скосился на Хельмера. Сделать он это старался максимально незаметно. Нервировать огромного орка все еще не хотелось.

— Не смотри на меня так, Северный Ветер, — отмахнулся Хельмер. — Да’Кхасси это слабые демонята. Передовые войска Князя. Их силы настолько ничтожны, что Да’Кхасси не попадают под действие законов Неба и Земли и могут свободно вмешиваться в жизнь смертных.

— Что ты несешь, зверь! — рявкнул один из офицеров. — Да’Кхасси лишь выдумки! А даже будь это не так, то возвращайтесь в свои степи и пусть они вас всех там пережрут.

После этих слов офицер, Рыцарь Духа начальной стадии, плюнул под ноги орку.

Вот этого орчанка и её бравые краснокожие уже не выдержали. Они обнажили оружие — огромные топоры. Каждый держал по такой, едва ли не секире, в каждой руке. Хотя, с их комплекцией, эти монструозные образцы оружия не выглядели такими уж большими.

— Успокойся, Поступь Ночи, — распорядился вождь.

Это не сразу, но все же привело орчанку в чувства. Вождь же, в свою очередь, повернулся к Хаджару.

— Непринятые духами слишком погрязли в своим вечном стремлении к пустоте, — произнес он почти с теми же интонациями, с которыми любил пофилософствовать Эйнен. — Нет смысла охотнику обижаться на идущий дождь. Так же нет смысла обретшему Имя держать зло на того, кто бродит по миру безымянной тенью.

Хаджар бы солгал, скажи он, что понял хоть что-то из слов орка. В отличии от Даанатанских эльфов, давно уже влившихся в людской мир боевых искусств, орки оставались обособленной расой. Со своей уникальной культурой, традициями и верованиями.

— Заладили они со своим Именем, — Хельмер издал какой-то непонятный звук. — Что до Да’Кхасси, то это некая помесь летучих мышей, младших духов и человеческих адептов, использовавших темную энергию для своего развития. Думали, что это сделает их такими же сильными, как демоны.

— То есть Да’Кхасси, это демоны? — спросил Хаджар.

Первым ответил орк.

— Демоны лишь сбившиеся с пути духи. Как и боги. Весь мир вокруг нас, лишь отражение мира духов. Все мы пришли с полей бесконечной охоты и все мы туда вернемся. Встретив праотцов — духов-защитников наших семей.

— Что этот недозверь сейчас сказал? — Хельмер вновь расплылся в своей хищной улыбке. — Давно я не пробовал орчатины. Несмотря на грубый внешний вид, мясо у них нежное.

Хаджар почему-то не сомневался в том, что Хельмер не просто использовал «красивый» речевой оборот. Клятый демон действительно когда-то пробовал орков на вкус…

Азрея опять глухо зарычала, а с очередным ударом хвоста о землю в воздухе ощутимо запахло озоном. И, что еще больше поразило Хаджара, Хельмер, чья сила находилась за гранью понимания, отшатнулся от «простого» Древнего зверя.

— Не понимаю, — покачал головой Хаджар. — причем тут мы, когда вы достойно боретесь с Да’Кхасси уже столько веков?

— А в том, что они теперь проигрывают, — надменно засмеялся Хельмер.

— Мы проигрываем, — будто услышав слова демона, вздохнул орк. — Силы злых духов одолевают нас. Гибнут целые племена. Вернее – хуже, чем гибнут. Да’Кхасси делают из них своих псов. Ни мертвых, ни живых. Тупых и сильных. Забывших имена предков, свободный ветер степей и даже собственных матерей.

От Хаджара не скрылось то, какой болью дались последние слова вождю и орчанке, стоявшей за его спиной. Хаджар, в бытность генералом, не раз и не два видел подобные эмоции.

У отцов и матерей, которые не дождались своих детей с полей битв и сражений.

— Число Да’Кхасси растет с каждым днем, — продолжил вождь. — и мы будем биться до последней капли свободной крови, но… Совет вождей великих племен решил, что пришло время двум врагам объединиться против врага общего. Да’Кхасси без разницы чью кровь пить — орочью или человечью. В конце своей охоты, они пожрут все, что встретят на своем пути. А охота их — бесконечна.

В общем и целом, все как и думал Хаджар. Орки действительно спасались бегством. Причем одновременно с этим предлагали взаимовыгодное сотрудничество.

Вот только непонятно было, как они собирались остановить такого противника и, что самое волнующее — в чем интерес Хельмера?

— Я не ослышался? — офицер-командующий говорил так, будто ребенок, которому обидчик внезапно предложил дружбу. — Эти звери хотят от нас помощи? Да пусть перегрызут друг друга в своей степи! А если эти Да’Кхасси и существуют, то с ними разберутся легионы императора.

Это был первый раз, когда на Повелителя вождь обратил хоть какое-то внимание. Оно выразилось в том, что орк повернулся к командующему фортом Болтой и смерил его взглядом, которым обычно пристыживают тех самых детей.

Следующие слова он произнес Хаджару, но было понятно, кому именно они предназначались:

— Когда Да’Кхасси одолеют всех орков, то люди, может, и прогонят их со своих земель, но от вашего племени останется лишь тень — не более.

Хаджар опять посмотрел в сторону Хельмера. Тот, развалившись на земле, покачивал ногой и жевал травинку. Нежась на солнышке, порой шипел на нервничающую Азрею.

Каким образом она умудрялась видеть демона в то время, как орочий и людской Повелители его в упор не замечали, для Хаджара оставалось загадкой.

— На меня не смотри, Хаджар, — посвистывал демон. — Я тебе все расскажу только в том случае, если ты выдержишь испытание орков. А если нет — то и воздух попусту сотрясать не собираюсь.

Почему-то после этих слов Хаджар уже заранее понял, каким именно будет испытание степных кочевников…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 545**

— Даже если мы согласимся…

— Да кто ты такой, гражданский, чтобы принимать такие решения! — рявкнул офицер-командующий, но теперь уже и Хаджар не обращал на него внимания.

— … если мы согласимся, — продолжил Хаджар. — то как вам поможет гарнизон Болтоя в битве, где проигрывают сотни тысяч свободных орков?

— Все ваши охотники нам не нужны, — нахмурился вождь. — Две луны назад, шаманы сказали, что в форт, верхом на небесном огне, прибудет Северный Ветер.

Ах, ну да, разумеется. Хаджар же забыл, что чуть что — обязательно всплывала его скромная фигура. То секту Черных Врат забороть, то спасти мир от спятившего Солнцеликого, то, теперь, с демонами разобраться. Чуть что — сразу Хаджар Дархан.

— Я так понимаю — это я?

— Если ты, малорослик, знаешь других людей, носящих Имя Северного Ветра, то может и не ты.

Как бы странно это ни звучало, но Хаджар таких знал. Как минимум целый орден, состоящий из потенциальных Дарханов. Ну или потомков Дархана… С этими Именами все было несколько запутанней, нежели с узами кровного родства.

— Нет, не знаю, — ответил Хаджар.

— Тогда — это ты. Не знаю к чему и для чего, но Духи указали шаманам на тебя и на сына Племени Степных Волков, Пустынного Клыка.

Хаджар промолчал. Если уж огромный орк был уверен в пророчествах или провидении своих «шаманов», то переубедить его было невозможно. Это все равно, как верующему пытаться доказать, что боги могут со своих Седьмых Небес плевать на жизнь смертных.

Нет, все верующие, которых встречал на своем пути Хаджар, полагали, что боги денно и нощно ратуют за жизнь смертных. Вот только на практике все оказывались немного иначе…

— Там, где не справились племена, справятся два охотника, — продолжил вождь. — Несмотря на всю мощь Да’Кхасси, у них есть одна слабость.

— Одна, — фыркнул Хельмер. — будь у меня возможность, я бы изничтожил их один щелчком пальцев… ну ладно, не смотри на меня так, Дархан. Двумя. Клятые кровососы…

— Без своего Вождя Ночи…

— Короля Ночи, — на автомате поправил Хельмер.

— … они не способны быть единым племенем. А с разрозненными и ослабевшими Да’Кхасси орки справятся и без помощь людей.

То, с какой интонацией вождь орков произнес слово «помощь» давало понять, что за мнения он придерживается по отношению к людскому роду.

— Итак, давайте суммируем, — Хаджар начал отгибать пальцы. — Вы пришли сюда ста тысячной ордой, чтобы просить конкретно моей помощи.

Клыкастая улыбка вождя была подтверждением, что они вовсе не просили. Они требовали, шантажируя тем, что в противном случае уничтожат не только Хаджара, но и все ласканские земли, до которых дотянутся.

Вот только на Ласкан, по большому счету, ему было плевать. К тому же, учитывая наличие Азреи, Хаджар прямо сейчас мог сбежать от всей этой кутерьмы, вот только…

Он посмотрел себе за спину, где на стене Болтоя стояли трое друзей. Трое друзей, которым он был должен без малого жизнь. Хаджар поклялся им, что вернет свой долг. И пусть клятва была дана не на крови, но для Хаджара честь имела даже куда большее значение, нежели жизнь.

— Хорошо, я согласен.

— Роланд, Гурамия, — офицер-командующий повернулся к своим старшим офицерам. — отправляйтесь к герцогу, расскажите ему о произошедшем. Пусть отправит сюда легион.

— Сэр командующий, вы действительно верите этому зверью?!

— Верю я или нет, но мои приказы не обсуждаются! Они выполняются!

По офицерам ударила аура Повелителя. Мощная и давящая, она мгновение не давала им дышать, а это как нельзя лучше напоминало о том, кто в Болтое главный.

— Я рад, малорослик, — вождь вновь сделал свой жест — коснулся сердца, лба, а затем провел пальцами по воздуху. — Но шаманы сказали, что со Степным Клыком должен отправиться охотник. Ты же — даже не орк.

— Начинается самое интересное, — с азартом потер руки Хельмер.

— С самой первой луны, осветившей путь славным предкам и Духам Защитникам, мы никогда не давали перо охотника кому-то не из племен свободных орков, — вождь поднялся на ноги и кивнул орчихе. Та прокричала что-то на своем рычащем языке в сторону армии. Все это время они говорили на Ласканском, так что Хаджар даже стал забывать, что у орков есть собственный язык. — Но время большой беды приносит с собой ветер перемен. Сегодня впервые мы проведем испытание Духа Охотника для кого-то не из орков.

— Проникнись, Хаджар, — смеялся Хельмер. — тебе тут честь оказывают.

До орчихи добежал все тот же посыльный, что недавно принес курительную трубку. Только теперь в его руках находилась пиала, с деланная из черепушки какого-то зверя. В своеобразной чаше плескалось какое-то травяное варево.

— Испытание может пройти только здоровый телом и духом. Выпей это, Северный Ветер, верни себе свои силы.

Хаджар посмотрел сперва на отвар, затем на вождя, потом снова на протягиваемый ему отвар. Он-то планировал спокойно восстанавливаться в течении недели, а до полного выздоровления около месяца.

Нет, разумеется, существовали методы и способы как излечится намного быстрее, но все они включали в себя невероятно дорогие алхимические зелья и пилюли. За самую дешевую из таких требовалось заплатить не меньше тысячи имперских монет.

Сумма действительно баснословная.

Сейчас же Хаджару протягивали зелье, которое явно не так просто готовилось.

— Вы знали заранее? — спросил Хаджар, принимая пиалу-череп.

— Духи знают все, — уклончиво ответил вождь.

— А если бы я отказался?

Огромный орк, несмотря на свою комплекцию, смог промолчать настолько красноречиво, что Хаджар и так все понял. Откажись он — сейчас бы уже приветствовал праотцов в их доме.

Ну или спасался верхом на нервно хлещущей хвостом по земле Азрее.

Но, стоит быть до конца честным, опрокидывая в себя жгучую смесь незнакомых трав, Хаджар беспокоился не только о сохранности трех друзей. Куда сильнее его волновал вопрос тысячелетего папоротника, листья которого они недавно скурили.

В Даанатане эта «трава» стоила по пять тысяч монет за сантиметр, а для практики техники медитации «Пути Среди Облаков» Хаджару требовался корень длиной в сорок шесть сантиметров!

Так что, если авантюра увенчается успехом, то он еще немного приблизится к своей цели. Цели стать за семь лет Повелителем, что само по себе для мира боевых искусств считалось невозможным.

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

.........

— Что там происходит? — Алея буквально вжалась в стену, пытаясь разглядеть происходящее на поле.

— Ты как-то слишком заинтересована в этом незнакомце, — попытался было подколоть подругу Дерек, но нарвался лишь на яростный отпор.

— Я его с того света вытаскивала не для того, чтобы он в первый же день себя угробил. Мне мою труд жалко!

Внезапно ста тысячная армия орков закричала и забила кулаками в грудь. Из их рядов вышел полуобнажённый огромный, двух с половиной метровый орк.

Ярко красная кожа, украшенная синими татуировками, слегка блестела на солнце. В его правом ухе и правой брови виднелись кольца, а густые черные волосы стянутые в пучок, постепенно переходили в такую же черную, густую бороду.

В мощных руках он держал два топора.

Ступая босыми ногами по траве, он постепенно приближался к вождю и недавнему раненному. Тот, выпив что-то из рук вождя, упал на колени и схватился руками за грудь. При этом явно тигр, вопреки обыкновению, не пытался никого прикончить.

— Да что здесь происходит?! — не сдержалась Алея.

— Кажется… кажется, они сейчас будут биться.

Даже отсюда чувствовалась аура орка, сравнимая с Рыцарем Духа средней стадии.

— Да он же его убьет…

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 546**

В горло будто раскаленное железо влили. Гортань и легкие немедленно ожгло, а когда отвар спустился до желудка, то Хаджар едва сдержался, чтобы не рухнуть на колени от боли.

Перед глазами все поплыло. Он плохо понимал, что происходит.

Частичка сознания, не выдержав давления, сама по себе нырнула в Реку Мира и там Хаджар нашел спасение. Боль, которая до этого билась о его разум волнами цунами, теперь докатывалась далеким эхом.

— «Проклятье!» — не сдержался Хаджар, стоило ему только увидеть происходящее с его энергетическим телом.

Грубые швы, оставленные местным целителем, постепенно растворялись. Им на замену приходили новые, крепкие и плотные участки меридиан.

Сотни мельчайших нитей, «подвязанных» к основным каналам, теперь расходились и вставали обратно на свои места. Пострадавшие, местами разбитые и разорванные меридианы, получали новую жизнь.

Более того, Хаджар с удивлением наблюдал за тем, как его меридианы и даже узлы слегка меняются. Незаметно, но достаточно, чтобы привлечь внимание.

Они не становились шире, как в случае с редкими, но известными практиками, или длинее, чего Хаджар достиг благодаря своему едва ли не безумному эксперименту.

Нет, этого с ними не происходило.

Меридианы оставались в своих прежних размерах, но при этом будто уплотнялись. С каждой секундой они выглядели крепче и ярче. Будто если раньше энергия лишь текла по ним, слегка омывая стенки, то теперь и сами каналы впитывали силу.

Хаджар не знал к чему это, в конечном итоге, приведет, но испытывал положительное предчувствие.

Когда боль утихла, он открыл глаза и посмотрел на вождя. Тот, в свою очередь, с интересом разглядывал Хаджара.

— Не думал, что ты выживешь, малорослик, — впервые в голосе громадного орка прозвучало нечто, отдаленно напоминающее уважение.

— Что… это?

— Отвар Крепкого Духа, — вождь ударил себя кулаком в грудь. — С детства свободные орки пьют его каждую полную луну. Оно восстанавливает силу и укрепляет нашу связь с Духами.

Каждую полную луну?! Тогда не удивительно, что простой Небесный Солдат орков сравним по силе с человеческим Рыцарем Духа.

С такими крепкими и насыщенными энергией меридианами, им не требуются техники крепления плоти. Более того — все их удары, безо всяких атакующих техник, всегда будут насыщены энергией.

— Ну, успехов тебе, Хаджар, — Хельмер, сняв шляпу, отвесил галантный поклон и начал постепенно растворяться в воздухе. — Выживешь — потолкуем.

Проводив демона мало заинтересованным взглядом, Хаджар повернулся обратно к вождю.

— А у вас есть еще этот отвар?

Вождь засмеялся. Пожалуй, единственное, с чем Хаджар мог сравнить этот звук, было рычание спящего медведя, которого разбудили посреди зимы.

— Хороший малорослик, — орк хлопнул его по плечу. От этого простого и дружелюбного жеста колени Хаджара едва не подогнулись, а земля, на которой он стоял, с треском образовала двухсантиметровую впадину. — Этот отвар можно пить лишь раз в полную луну. К тому же, согласно традициям предков, он предназначен лишь для охотников.

— Тогда почему вы дали его мне?

Взгляд вождя посуровел. Он гордо поднял массивный подбородок и посмотрел на синее небо.

— Нет чести в охоте на раненного зверя. И нет чести в битве с раненным противником.

— В битве?

Вместо ответа вождь ударил ногой о землю. От его удара разошлись трещины, а Азрея, нервно фыркнув, вскочила на ноги.

Копье орка подлетело в воздух. Он ловко поймал его, раскрутил над головой, а затем, как и в прошлый раз, опустил на землю.

— Гар’ак Дур! — проревел он.

— ГАР’АК ДУР! — ответило стотысячное войско.

Рев такого количества орков легко бы заглушил весенний гром, ударь он прямо здесь и сейчас.

Сердце Хаджара начало биться сильнее, а руки сами собой сложились в кулаки. Было во всем этом что-то такое первобытное, что само по себе влекло его к скорой битве.

— Гар’ак Дур, — повторил вождь, но уже тихо — для своего собеседника. — Это язык моего народа. Его сложно объяснить языком малоросликов, но приблизительно будет звучать, как «Честь до самой смерти».

— Гар’ак Дур, — Хаджар попробовал этот странный, глухой, рычащий язык. И, что удивительно, ему понравилось. — Красиво звучит, вождь Ярость Медведя.

Орк еще раз скосился вниз — на странного человека, а затем кивнул.

— Надеюсь, что однажды мы еще раз выкурим трубку Духов на празднике Полной Луны, Северный Ветер.

С этими словами вождь поднял копье и вновь раскрутил его над головой. Вместо со свой орчанкой и пришедшими воинами, он начал обходить Хаджара по кругу.

Наконечником своего грозного, пяти метрового оружия, он чертил на земле круг. Причем Азрея, почтительно склонив перед вождем голову, отошла в сторону.

Улегшись на траву, она посмотрела на Хаджара и показала клыки. Будто говорила «Приготовься к бою».

— Гражданский, не знаю, что ты о себе возомнил, — подошел поближе офицер-командующий. — но нам лучше уйти и занять оборону в форте. Герцог пришел войска и тогда мы разобьем и орков и тех, кто их так напугал.

— Вы сами понимаете, что говорите, офицер-командующий? — усмехнулся Хаджар. — Убьете тех, кто напугал их?

Повелитель выругался, махнул рукой и, повернувшись к офицерам, скомандовал немедленно возвращаться в форт. Те, будто только и ждали этой команды, тут же пришпорили коней и сорвались с места в карьер.

Ну да, оно и понятно. Они, стоя на границе, привыкли биться с Дарнасцами. Это были понятные и привычные враги. Но вот набеги орков у них традиционно вызывали порывы животного ужаса.

Биться с теми, кого не берут лучшие из техник Небесных Солдат — удовольствие сомнительное.

Хаджар остался на поле один. Повелитель, бросив на него последний взгляд, отправился следом за своими воинами.

Когда вождь закончил чертить круг, то опять повернулся к своим соплеменникам. Что-то им прокричав, он встал в стороне. Грозный и величественный, но совсем не той величественностью, которой обладали человеческие правители. Нет, здесь присутствовало нечто иное. Нечто, чего Хаджар пока не понимал.

Вскоре стотысячное море орков ожило. Они начали что-то резко выкрикивать и бить себя кулаками о грудь, одновременно с этим издавая звук, похожий на «УХ!».

Звуки становились все громче, все быстрее, пока перед войском не вышел крупный, краснокожий орк. Нет, они все, конечно, были краснокожими, но этот обладал уж какой-то совсем яркой окраской.

Даже татуировки на его теле, чтобы их было видно, сделали не алыми, а синими. Густые черные волосы плавно переходили в такую же бороду. Слегка поблескивали на солнце кольца в правых ухе и брови.

В руках гигант ростом в два с половиной метра держал по топору. Каждый из них для обычного человека выглядел бы боевой секирой, но орк сжимал их так просто, будто они ничего не весили.

Приглядевшись через Реку Мира, Хаджар с удивлением не обнаружил в них ни единой крупицы энергии. Топоры даже артефактами не являлись!

Но, проклятье, как орки могли столько веков прожить под натиском человеческого мира боевых искусств, если даже артефакты делать не умели?!

Аура Орка, тем не менее, внушала почтение. Крепкий средний уровень Рыцаря Духа, что на целую ступень превышало возможности Хаджара. А учитывая особенность их расы, то, наверное, этот здоровяк мог на равных потягаться с офицером-командующим форта Болтой.

Раскрутив топоры, орк вонзил их в землю, а затем уселся перед кругом. Он зачерпнул горсть земли и, подышав над ней, бросил в небо.

Он что-то произнес на орочьем, а затем, подняв оружие, вступил в круг.

Хаджар, в свою очередь, стянул с себя верхнюю часть одежд. Сложив их, убрал в пространственное кольцо. С обнаженным торсом и голыми руками, он, делая шаг вперед, обратился к внутреннему дракону и призвал в реальность Черный Клинок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 547**

Трое друзей, стоявших на стене, внимательно следили за происходящим. Когда вождь начертил круг и к нему подошел краснокожий орк с синими татуировками, то все трое успели мысленно похоронить своего нового знакомого.

Но то, что произошло потом, удивило их куда сильнее.

После того как раненный адепт выпил отвар орков, с ним начали происходить настоящие чудеса. Энергетические раны, которое даже целитель Болтоя не сумел излечить, начали стремительно затягиваться.

Более того, даже отсюда было видно, как крепли его каналы, наливаясь энергией и цветом.

Недавно с трудом стоявший, опирающийся на костыли адепт, теперь разминал руки и ноги. Отбросив ставшие ненужными палки, он смело смотрел на совершавшего обряд орка.

— Может он действительно головой повредился, — предположил Дерек.

В это время открылись фортовые ворота. В Болтой вернулись офицеры и Повелитель-командующий. Сдав лошадей конюхам, они мгновенно взлетели на стены.

— Достопочтенные ученики, — обратился к троице офицер-комнадующий. — вы знаете этого человека?

— Только несколько дней, — честно ответила Ирма. — мы встретили его раненным около тысячи километров к западу от Болтоя.

— В глубине приграничья?

Друзья кивнули.

— А почему вы спрашиваете? — вышел вперед Дерек. Он, как и всегда, относился к раненному с большим подозрением.

— Его зовут Хаджар Дархан, Северный Ветер.

— Он обладает Именем? — удивилась Алея.

Друзья непонимающе посмотрели на свою подругу, но та только отмахнулась. Они не ходили на те лекции, что посещала она так что объяснять с нуля что-то об Именах не было ни времени, ни желания.

— Да, — кивнув, офицер подошел к краю стены. Он, так же как и остальные, вглядывался в происходящее. — И, признаться, я никогда не слышал ни о ком по имени Хаджар, кто бы разъезжал на Древнем Тигре и обитал в приграничье.

— Он может быть из сокрытого рода или…

— … или он как-то связан с воздушным боем, который засекли наши разведчики, — парировал Повелитель.

— А чьи были корабли?

— Один — небесных пиратов. Второй — не установлен. Взорвался еще в небе.

Друзья переглянулись. Живя едва ли не на границе государства, они прекрасно знали о проблеме небесного пиратства. Многочисленные кланы этих «джентльменов удачи» сильно затрудняли жизнь приграничья, но сделать с ними почти ничего не могли.

— Взорвали корабль?

Офицер-командующий кивнул.

— А вы знаете, в каких двух случаях взрываются корабли в небе? — спросил он у друзей.

— Только если корабль пиратский, — ошарашено прошептала Алея.

— Или если он из Дарнаса, — процедил сквозь сжатые зубы Дерек. — мы спасли жизнь Дарнасскому шпиону! Я так и знал.

— Или пирату, — в сердцах Алея ударила о край стены. — что не лучше!

— Не стоит себя винить, достопочтенные ученики, — офицер-командующий едва ли не по отцовски положил ладонь на плечо Алее. — В вас заключена великая сила, но жизненного опыта пока еще мало. К тому же, так или иначе, этот юноша вряд ли переживет этот…

В момент, когда Повелитель уже почти было договорил, в кругу поединка начало происходить нечто совсем уж странное. Аура орка, сравнимая с Рыцарем Духа средней стадии, должна была если не замедлить Небесного Солдата, то как минимум ослабить его.

Но, даже с учетом, что краснокожий нисколько не сдерживал свою силу, Хаджар, казалось бы, нисколько не ощущал давления.

Он спокойно вошел в центре круга.

— Вряд ли у шпиона будет столько шрамов, — вынужден был признать офицер-командующий.

Все тело Северного Ветра было покрыто шрамами. Причем самые страшные пересекали его грудь. Один, до того жуткий, что едва не заставил Ирму отвернуться, пересекал наискосок его грудь.

Когда Алея лечила раненного, то его тело покрывала такая густая корка крови, что «украшения воинов» попросту были не видны. А когда целитель смыл кровь, то лекарское крыло уже покинули и Ирма и Дерек. Так что шрамы они увидели только сейчас.

— Значит пират…

— Мертвый пират, — поправил офицер-командующий. — ему никогда не справиться с орком-охот…

И опять Повелителю не дали договорить. Когда все, кто стоял на стене, уже успели похоронить самоуверенного Небесного Солдата, то вокруг него внезапно закрутился столп жуткой, черной энергии.

Каждый из солдат внезапно ощутил угрозу и машинально схватился за оружие.

Сестры Ирма и Алея раскрутили кнуты, а Дерек обнажил кинжалы.

В этом столпе черной энергии они ощущали присутствие не человека, а дикого зверя, готового к прыжку. Порой им даже казалось, что они видят силуэт мифического Хозяина Небес — дракона.

Столп энергии начал постепенно уменьшаться, пока не накрыл завесой фигуру адепта. Когда же спала и завеса, то на границе круга стоял все тот же Хаджар, вот только…

На его плечах лежал плащ, будто сотканный из черного тумана. Ветер трепал его полы, порой срывая лоскуты тумана, но плащ тут же восстанавливался, чтобы мгновением его края опять разлетелись легкой дымкой.

Руки, вплоть до плеч, покрывала броня из того же странного, туманного материала.

Ладони, «закованные» в перчатки сжимали меч. Черный, будто безлунная ночь, он слово впитывал свет, поглощая его на манер голодного монстра.

Узкий, длинный клинок, практически лишенный гарды, порой напоминал клык того самого дракона.

— Это артефактная броня? — никто из друзей никогда не видел ничего подобного.

— Нет, — покачала головой офицер-командующий. — Это Зов…

— Зов?

В ту же секунду краснокожий орк открыл пасть и натурально завыл. Низко и протяжно, совершенно по-волчьи. Его татуировки засияли, вокруг гиганта закрутился поток синеватой энергии. Когда он спал, то орк стоял в кожанно-шерстяной, слегка прозрачной, броне.

Она выглядела как шкура волка, а голову его скрывал шлем в виде распахнутой, оскаленной пасти.

— Я видел такой же у орков, — закончил, наконец, Повелитель.

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

.........

Хаджар ожидал чего угодно, но только не того, что Орк тоже применит Зов. Как рассказывал когда-то Эйнен, Зов имел всего несколько разновидностей.

Первая, самая слабая, наделяла Наследника какой-то из способностей его предка. Вторая, куда более редкая, создавала энергетическую броню — такую, какую носил Хаджар.

Третья, самая могущественная и почти никогда не встречаемая, призывала в реальность энергетическое оружие. Или, как его еще называли — Оружие Духа.

Другими словами, Хаджар носил на себе доспехи, доставшиеся ему от славного предка дракона Травеса, последнего из Лазурного Облака. А вот Черный Клинок, вроде как одновременно и был Зовом, относящимся ко Врагу, а вроде как и нет, потому как кровью Хаджар с Черным Генералом связан не был.

И, несмотря на распространенность Зова, Хаджар в первый раз в жизни видел, чтобы кто-то обладал второй разновидностью Наследия.

Хаджар привык использовать Зов как одну из своих самых ходовых козырных карт, но орк, своей волчьей броней, легко её побил.

— Ты используешь Покров Духов, — прорычал краснокожий. — Но умеешь ли ты в нем сражаться.

И с виду массивный и неповоротливый противник внезапно обернулся серой тенью. Тенью огромного волка, растянувшегося в стремительном рывке.

Хаджар мгновенно использовал шестую стойку техники «Меча Легкого Бриза». Оборачиваясь шлейфом черного тумана, в котором изредка проглядывался силуэт дракона, он почти увернулся от удара орка.

Но главное слово в этом предложении именно «почти».

Один из топоров, тот, что был зажат в левой руке, таки дотянулся до торса Хаджара. Сперва не ощутивший опасности от простого, не артефактного оружия, Хаджар внезапно почувствовал, как ледяные пальцы смерти сжимают его горло.

На одних инстинктах он подставил Черный Клинок под удар.

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

.........

Зрители со стены сперва услышали, как армия орков взорвалась одобрительным гулом и лишь после этого увидели, как краснокожий дотянулся топором до противника.

По идее, простое оружие смертных должно было развеяться, столкнувшись с аурой Небесного Адепта, но вместо этого оно рассекло её так же легко, как это бы сделал артефакт уровня Земли.

Хаджар, отлетевший от удара, едва успел затормозить перед самой чертой круга.

— Боги и демоны! — не удержался Дерек. — а это еще что?!

Оружие орка, как и он сам, было окутан странной энергией. И теперь топоры, спрятанные в силуэте двух волчьих лап, уже больше не выглядели такими безобидными.

Скорее наоборот — от них исходило ощущение пострашнее, чем от тех же артефактов уровня Земли.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 548**

Сплевывая кровь, Хаджар выпрямился и посмотрел на своего противника. Теперь волчья броня окутала не только тело гиганта, но и его монструозные топоры.

Огромные волчьи лапы, служившие своеобразными энергетическими ножнами для простого оружия, излучали энергию, сравнимую с энергией плохонького, но Небесного артефакта.

— Невозможно, — выдохнул Хаджар. — Высокие Небеса и Вечерние Звезды, что это такое?

— То, как ты используешь Покров Духов, оскорбительно по отношению к предкам, — орк сплюнул на землю. — Такое поведение оскорбительно!

Он вновь сорвался в чудовищном по скорости рывке. Серая молния, выглядящая распахнутой волчьей пастью, ударила по Хаджару.

— Шелест в кроне!

Хаджар использовал пятую стойку техники, доставшейся ему от Учителя. Но даже когда топоры, окутанные энергией, обрушились на возникшего из воздуха черного дракона с телом, выглядящим как меч, Хаджар все равно не смог полностью отразить всю мощь.

Основной удар пришелся по защитной технике, но волна эха все равно накатила на Хаджара. Давление ауры, сравнимой с элитным Рыцарем Духа, ударило по его броне.

Крыльями распахнулся плащ из черного тумана. Из него выстрелили черные ленты. Сотнями они впивались в землю, рвались, но удерживали Хаджара на месте.

Позади него прозвучал страшный грохот. Земля выстрелила оскаленными клыками, а за чертой круга образовалась трещина шириной в метр.

Сила орка была просто невероятно. Попади такой удар по Императорской броне, то пробил бы её уже со второй попытки.

Хаджар, вкладывая в следующее движение максимум энергии, ногой на развороте отбросил орка. В момент удара глаза Хаджара распахнулись от удивления.

Он почувствовал, как меридианы, до этого служившие исключительно проводниками силы, теперь и сами начали впитывать энергию.

В результате получившийся удар оказался едва ли не на треть сильнее тех, что был раньше способен нанести Хаджар.

Орка отбросило от него и протащило около метра по земли.

Краснокожий, рывком рук, сбросил с себя инерцию. Та, волной силы ударила в небо и развеялась там синей энергией. Хаджар, опять, едва не открыл рот от удивления. Он никогда не видел таких движений и такой звериной силы.

Если раньше Хаджар считал ближний бой своей визитной карточкой, то теперь понимал — подпусти он орка в партер и его судьба будет зависеть от первой же ошибки. Потому как ошибись он и та мощь, которой обладал краснокожий, мгновенно отправит его к праотцам.

Не став размениваться по мелочам, Хаджар нанес яростный удар мечом.

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

.........

Бой, от которого никто многого не ожидал, с первых же секунд обернулся чем-то невероятным. Но когда простой Небесный Солдат сделал всего один стремительный и резкий взмах мечом, то у зрителей на стене перехватило дыхание.

Та энергия, которая влилалась в этот момент в клинок, попросту не могла принадлежать Небесному Солдату! Она обладала всеми признаками энергии начальной стадии Рыцаря Духа!

— Демоны и боги! — брови Повелителя поползли вверх. — У пиратов появились элитные адепты?!

Троица друзей была шокирована не меньше, если не больше офицера-командующего. Будучи учениками внутреннего круга школы «Красного Мула» они были наслышаны о столичных школах боевых искусств.

Поговаривали, что ученики внешнего круга тех заведений могут с легкостью одолеть любого личного ученика из приграничья.

Их называли «элитой» — оплотом могущества всей империи. И сейчас, видя силу Хаджара, они были склонны поверить в то, что раньше считали простыми слухами.

Вслед за взмахом меча на небе появилось черное облако. Из него, под аккомпанемент громового удара, в яростном выпаде низвергся дракон, чье тело выглядело огромным клинком.

— Что за чудовищная техника…

— Да кто он такой…

— Невозможно, чтобы он был лишь Небесным Солдатом!

Со стен посыпались возгласы удивления и восхищения. Никто не мог поверить в увиденное. Но еще больше всех поразило то, что последовало вслед за человеческой техникой.

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

.........

— Лазурное Облако! — Хаджар решил использовать вторую из двух своих самых смертельных техник.

Сила, с которой он смог использовать седьмую стойку «Меча Легкого Бриза» поразила даже его самого.

Дракон-меч, который он создал взмахом своего клинка, раньше достигал в высоту максимум семи метров, а в ширину не превышал полуметра. Теперь же это была шириной почти в метр, десятиметровая махина.

Обладай он такой силой в битве с Томом Диносом, может и смог бы хотя бы существенно ранить аристократа.

Орк же встретил могущественную технику презрительным фырчанием. Все так же не используя никакого боевого искусства, он попросту раскрутил в руке топор, а затем… бросил его навстречу мечу-дракону.

— Что за…

Как только ладонь орка выпустила древко топора, он, по всем законам пути развития, должен был потерять энергетический покров. Но вместо этого волчья лапа, окутавшая оружие, лишь стала ярче и плотнее.

Блеснули её когти-лезвие и топор вспыхнул яростным звериным выпадом. Тот расчертил пространство и с легкостью рассек один из лучших ударов Хаджара.

Описав дугу, топор вернулся прямо в вытянутую руку орка. Тот крепко зафиксировал древко, а затем, сделав два взмаха, отправил в полет оба топора. Только теперь они были направлены не в небо, а каждый, по широкой полуокружности, летел прямо в Хаджара.

Их скорость была такова, что увернуться не представлялось возможным.

— Спокойный ветер!

На круг поединка обрушился поток нисходящего ветра. То, что раньше пришлось очертить копьем, теперь действительно выглядело ареной.

Поток ветра смог вдавить кусок почвы, диаметром в десяток метров, на глубину в целую ладонь.

Топоры орка явно замедлились и Хаджар, обернувшись шлейфом черного тумана, проскользнул между ними.

Используя полученное преимущество в скорости, он обогнул орка и, пока оружие не вернулось к нему обратно, нанес секущий удар.

Лезвие Черного Клинка почти коснулось спины орка, как попросту развернулся и выставил перед собой скрещенные руки. Меч приземлился между двумя запястьями и вместо того, чтобы отрубить кисти, смог лишь отбросить орка обратно.

Тот, не гася инерции, проскользил по земле, не глядя поймал в воздухе топоры и, все еще продолжая незаконченное движения, сделал два рубящих удара.

От каждого в сторону Хаджара устремилось по самому настоящему разрезу. Причем раньше Хаджар полагал, что разрез способен создать лишь осознавший ступень Оружие в Сердце.

Теперь же понимал, что это было не так — в атаках орка не чувствовалось ни чего принадлежащего Духу Топора. Но при этом от них веяло столь явной звериной мощью, что они скорее выглядели не ударами топора, а выпадами когтистых лап.

Хаджар сделал взмах мечом.

Режущая кромка Черного Клинка плавно прошлась по воздуху, но следом за ней уже потянулся черный разрез. Он столкнулся с двумя волчьими и во взрыве, вырывшем воронку посреди круга, Хаджар явно расслышал волчий вой.

— Как это возможно, — он уже плохо понимал, что происходит.

Все, что использовал в этой битве орк, шло в разрез с представлениями Хаджара о пути развития.

— Тот, кто носит рабскую метку, никогда не поймет свободного, — еще раз сплюнул орк.

— Рабскую метку…

— На твоей спине, раб! — взревел орк. — Ты, кого признали Духи, посмел осквернить себя рабской меткой оружия.

— «Меткой оружия…» — повторил за краснокожим Хаджар. — «О чем он говорит?!».

Но орк не дал времени на размышления. Он взревел и вокруг него взвился поток силы. Следующий удар, нанесенный орком, породил вовсе не разрез.

Он создал две оскаленные волчьи пасти. В каждой из них содержалось столько энергии, что даже простое эхо могло уничтожить Небесного Солдата начальной стадии.

— «Невозможно!» — билась мысль в голове Хаджара.

— Черный Ветер!

И на мир обрушилась тьма.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 549**

Стоявшие на стене солдаты и офицеры не смогли сдержать возгласы восхищения, с примесями удивления и даже страха.

Следом за простым, медленным, казалось бы, даже — тренировочным взмахом меча Хаджара, на орка обрушилась тонкая стена тьмы.

Длинной в пятнадцать метров, а шириной не толще женского волоса, она будто поглотила свет. И, единственным, что её отличало от лоскута безлунной ночи — это наличие нескольких синих нитей на полотне абсолютного мрака.

Каждый из солдат, кто был свидетелем этого удара, находился в полной уверенности, что ни за что бы не выжил, придись по нему даже не прямое попадание, а простое эхо.

Офицеры, бравые Рыцари Духа, придерживались того же мнения. Их бы не спасли ни лучше защитные техники, выученные ими в армейской библиотеке, ни артефактная броня уровня Неба.

Всего этого было бы не достаточно для защиты от столь невероятной техники.

— Небесный Солдат, способный использовать технику уровня неба…

— Убить Рыцаря Духа одним ударом?..

Разумеется, все они не принадлежали к числу элиты. Среди защитников Болтоя даже среднего уровня адептов не имелось — все самые простые, а то и слабые.

Но, даже на этом фоне, возможность Небесного Солдата одним ударом отправить к праотцам адепта, на целую ступень превышающую его развитие, казалось чем-то даже не гениальным, а монструозным.

— Если среди пиратов окажется больше таких адептов — небо обречено, — Повелитель так сильно сжимал рукоять меча, что от его намерения обнажить оружие начало исходить легкое эхо.

Оно оставляло на стене мелкие отметины, в которых присутствовали крупицы Духа Меча. Это говорило о том, что Повелитель находился на ступени Владеющего. И для него сам факт того, что какой-то Небесный Солдат смог постичь ступень Оружия в Сердце…

— «Лишь один на сто тысяч адептов мечников способен на это!» — билась мысль в сознании офицера командующего.

Троица друзей и вовсе не могли понять, кого именно они видят перед собой. Сила недавнего раненного, который и ходить-то сам не мог, внезапно стала сравнима с силой Мастеров из школы! Она оставила далеко позади возможности первого из личных учеников…

— Такие монстры действительно существуют, — глаза Дерека блестели одновременно азартом и небольшой завистью. — Но, думаю, любой, обладая с рождения редчайшими ресурсами и учителями, способен на такое же.

Девушки-сестры согласно кивнули. Они тоже слышали о способностях элитных столичных учеников.

Вот только никто из них даже предположить не мог, что сражающийся в круге поединка адепт родом из столь далекого и захолустного королевства, что даже Дерек не счел бы его столицу более, чем уездным городком.

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

.........

На этот раз удар Черного Ветра, как и все прочие боевые приемы Хаджара, оказался на порядок сильнее, чем во время битвы с Томом Диносом.

Казалось бы незначительное укрепление каналов и меридиан привело к колоссальному положительному эффекту.

Стена тьмы рассекла волчьи пасти. Те, оглашая окрестности жалобным ревом, развеялись в лоскутах серой, странной энергии.

Смотря на происходящее, Хаджар плохо понимал, что происходит. Охотников орков походя опровергал все постулаты и законы пути развития, которые Хаджар с такой тщательностью впитывал с самого детства.

Кроме этого, он явно называл Духами нечто совсем иное, нежели человеческие практикующие. Только увидев метку Духа Меча, он сразу нарек её рабской «меткой оружия». Именно «оружия», а не Духа и чтобы это могло означать — Хаджар понятия не имел.

Удар Черного Ветра, разметав ошметки «техники» (хотя, то, что использовал Орк вообще к техникам никакого отношения не имело), мгновенно проделал в земле трещину.

Пусть не широкую, но глубокую и со столь гладкими краями, что казалось, будто огромный массив земли кто-то ножницами разрезал.

— Неплохо, малорослик, — донеслось с противоположной стороны круга.

Внезапно стена тьмы, обрушившаяся на орка, разлетелась в стороны веером мрака. Те «перья», что устремились в сторону армии орков, были мгновенно остановлены их вождем.

Ярость Медведя, раскрутив над собой копье, прыгнул на встречу чудовищной технике. Вонзив перед ней свое оружие, он что-то выкрикнул и вокруг него на миг вспыхнул силуэт огромного рогатого медведя.

Черные перья, ударив о когти Хозяина Леса, мгновенно исчезли незаметной дымкой.

Вторая же половина, доставшаяся форту Болтой, не смогла долететь до цели. На её пути вспыхнули магические щиты. Но даже так — народ содрогнулся, когда крутившиеся над шпилем иероглифы слегка дрогнули.

Чтобы удар, пусть и уровня Неба, но, все же, Небесного Солдата средней ступени, заставил дрогнуть защитные иероглифы?

Неслыханно!

Так что на фоне монструозной атаки еще более грозным выглядел орк. Он стоял на том же месте, где и прежде. На его груди алела тонкая, длинная полоса. Густая, неестественно яркая, красная крови, струйками стекала по могучим мышцам.

Один из топоров в его руках надломился, но лезвие все еще держалось на простом древке.

Хаджар, видя столь несерьезные раны, нанесенные его лучшей техникой по цели, лишенной любой артефактной защиты, находился в полном недоумении.

— Ты удивлен, малорослик? — в рычащем голосе орка зазвучала неприкрытая насмешка. — Я уже говорил тебе — то, как ты используешь силу Духов, оскорбляет твоих предков.

Краснокожий, впервые за весь поединок, принял некое подобие стойки. Он занес левый топор себе за спину, а правый вытянул вперед. Согнув колени, он вдруг выстрелил в небо столпом яростной энергии.

— Кагад’кхасси! — выкрикнул он.

На словах это звучит долго, но контратака орка не заняла и доли секунды. В мгновение ока он взмахнул своими огромными топорами, создавая стремительный рубящий поток энергии. Внутри этого серого марева проглядывались очертания десятка исполинских, двухметровых волков.

Не оставляя следов на песке, они стремглав неслись к цели. И, стоило только Хаджару принять защитную стойку, как они мгновенно разделились.

Некогда единый, слитный поток, теперь вился десятью лентами, каждая из которых представлялась в образе свирепого хищника.

— Крепчающий ветер!

Удар Хаджара, в очередной раз заставив солдат ахнуть, поднял волну режущего ветра, гребнем которой стали когти дракона.

Волна ветра смогла поглотить и растерзать трех волков, но осталось еще семь. Причем, судя по тому, что вихрь энергии вокруг орка не исчезал, то краснокожий собирался использовать что-то еще.

Не собираясь давать противнику ни единого шанса, Хаджар мгновенно использовал шестую стойку техники «Меча Легкого Бриза».

Превращаясь в шлейф черного тумана, он помчался по самому краю круга. Стая волков бежала за ним по следам, а сам Хаджар, прямо на бегу, подкрепляя разрезы стойкой «Падающего леста», отправлял в противника удар за ударом.

Со стороны это выглядело, как если бы призрачный черный дракон, используя дыхание, порождал грозные удары меча.

Но все они разбивались о топоры орка, который не успел использовать свой лучший удар.

Зрители начали нервничать.

Со стороны орков постепенно затихали их боевые барабаны, а на стенах Болтоя все отчетливее слышались шепотки. Битва между противниками явно затягивалась.

Волки не могли догнать Хаджара, а сам он, не имея возможности подготовить еще одну убийственную технику, был не способен пробить защиту орка, который, в свою очередь, не успевал контратаковать.

Бой перешел в стадию, когда все решал исключительно запас энергии каждого из бойцов. И, на очередном круге, Хаджар начал ощущать, как его — подходит к концу.

Как бы силен не был Небесный Солдат, как бы чудовищно не выглядели его атаки, но в сухом остатке он так и будет — Небесным Солдатом.

Орк, обладая аурой Рыцаря Духа, явно имел больший запас энергии, нежели Хаджар.

Поняв это, одни зрители начали победно улюлюкать, другие же раздосадовано хлопать ладонями по крепостной стене.

Вот только никто из них не знал, что в бою участвовал не простой адепт, а Безумный Генерал.

— «Мне ведь не нужно его убивать!» — подумал Хаджар.

Резко остановившись, он позволил ближайшему волку вцепиться ему в спину. Используя инерцию удара топора, пробившего черный плащ и оставившего глубокую рану на пояснице, Хаджар оттолкнулся от земли.

Черной вспышкой он пролетел по всему поединочному кругу и, воспользовавшись недоумением орка, впечатался ему в грудь плечом.

Используй он меч и топоры орка сомкнулись бы на его груди, а так — лязгнули где-то позади.

Оба сражающихся одновременно вылетели за край поединочного круга.

Поле погрузилось в тишину недоумения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 550**

— Это было бесчестно, малорослик, — вскочил на ноги краснокожий. — Архагар’бордокс!

То, что он произнес, вызвало у сородичей приступ толи омерзения, толи крайней степени удивления. Несложно было догадаться, что орк грязно выругался. Возможно даже оскорбил Хаджара вплоть до самих праотцов.

— Задача, как я понял — выбросить противника из круга.

— Но ты выпал вместе со мной!

Хаджар широко и самодовольно улыбнулся. Все так же лежа на земле, в тени краснокожего гиганта, он указал тому за спину:

— Да, но я выпал вторым.

Орк перевел взгляд в сторону круга, затем обратно на Хаджара и произнес нечто, от чего орки женщины, издав непонятные горловые звуки, приложили руки к ушам.

— Если бы не слово вождя, — прорычал краснокожий. — я бы разорвал тебя на месте. Ты позор для своих праотцов!

— Ну ты поаккуратнее, — нахмурился Хаджар. — а то кто знает, какая гадость у меня лежит в пространственном кольце. Или ты даже не знаешь, что это такое?

Орк, окончательно выйдя из себя, ударил себя в грудь распахнул клыкастую пасть и зарычал. Он уже было замахнулся топором, как белая молния, окутанная племенем, вонзилась в землю между ними.

Огромный тигр, хлестая хвостом по земле и бокам, огласил окрестности низким, протяжным рыком. Таким, от которого у многих солдат, что среди людей, что орков-охотников, кровь в жилах стыла.

— Достаточно! — грянул гром.

Из-за спины орка вышел вождь Ярость Медведя. Будучи на полметра выше того, с кем сражался Хаджар, он выглядел настоящим вожаком.

— Вождь, — покорно склонил голову орк.

После этого какое-то время два здоровяка говорили на своем рычащем языке, а сам Хаджар, валяясь на земле, пытался отдышаться.

Видят Вечерние Звезды, будь это бой на смерть, то, скорее всего, на земле остался бы лежать именно Хаджар. Он трезво смотрел на ситуацию — без дополнительных козырей в виде амулетов и артефактов, в конечном счете краснокожий отправил бы его к праотцам.

— Малорослик, — из тона вождя, когда тот повернулся к лежащему Хаджару, выветрились те крохи уважения, что были там раньше. — Ты оправдал тот факт, что твое племя не имеет чести. То, что ты назвал победой, лишь подлость и трусость.

Ярость Медведя дважды ударил копьем о землю. Армия орков мгновенно ощетинилась оружием, а их волки пронзительно завыли.

— Постой, здоровяк, погоди,— замахал руками Хаджар. — начнем с того, что мне вообще никто не объяснял правил.

— Тому, у кого есть честь с рождения, не надо объяснять, где она начинается и где заканчивается, — отрезал вождь, но, тем не менее, поднял в небо сжатый кулак — интернациональный символ готовности.

Армия орков не спешила нападать. Видимо, переговоры краснокожим были тоже не чужды.

— Пророчество ведь сказало, что я должен участвовать в походе на Да’Кхасси.

— Пророчество указало на Северный Ветер, который сможет стать свободным охотником, — в глазах вождя плескали звериные огоньки, свидетельствующие о желании поскорее впиться в добычу когтями и клыками. Причем и те и другие у орков присутствовали в достаточно количестве. — Но у тебя нет чести, чтобы стать охотником, а свою свободу ты продал оружию.

Хаджар не стал упоминать о том, что он все еще не понимает, что именно орки называют «Духами», а что «оружием». Для адептов человеческого мира боевых искусств эти слова стояли едва ли не со знаком равенства посередине.

— Скажи мне, мудрый Ярость Медведя, ты своему народу смерти желаешь?

Мышцы гиганта налились кровью и силой. Орк, с которым бился Хаджар, что-то произнес. Опять же — не нужно было знать языка, чтобы понять, что он предложил вождю убить «малорослика».

— Если ты задаешь такие вопросы, то у тебя еще и ума нет. Малорослики действительно как кролики, только и знаете как размножаться и не более.

Хаджар предпочел пропустить ремарку про «кроликов» мимо ушей. Может он и не был прирожденным дипломатом, предпочитая решать вопросы в бою, но понимал, когда стоило говорить, а где — промолчать.

— Тогда скажи мне, мудрый вождь, ты бы предпочел сохранить свою честь или жизни ста тысяч орков у тебя за спиной, — взгляд Хаджара стал холодным, а каждое слово падало камнем. — или, лучше, даже так — ты бы обменял честь на жизнь своего ребенка.

Говоря такие слова, Хаджар делал ставку на то, что правильно догадался и действительно Да’Кхасси убили сына или дочь Ярости Медведя.

Услышав произнесенные малоросликом слова, вождь застыл на месте. Хаджар уже видел подобные эмоции. Правда было это так давно, что, казалось, будто в какой-то совсем другой жизни.

Тогда, стоя в ущелье, он смотрел на битву двух генералов. Лунная Лин билась с Зубом Дракона. Два генерала враждующих стран, они, некогда, были друг друга центрами вселенной.

Несчастные возлюбленные, которые смогли воссоединиться лишь в своих смертях.

Тогда честь взяла верх над эмоциями Зуба Дракона. Но он понимал, что бился не за страну и армию, а лишь за собственные принципы.

Здесь же на плечах вождя орков лежала судьба целого народа. Может даже всей расы. Естественно груз такой ноши задавит любые чувства и принципы.

Особенно когда враги, в борьбе против которых «бесчестный малорослик» предлагал свою помощь, забрали жизнь его собственного ребенка.

— Может потому Духи и отправили нас к тебе, Северный Ветер, — тяжело вздохнул вождь. — Орки не смогли в честном бою одолеть бесчестных Да’Кхасси. Возможно для победы и выживания нам нужна твоя подлость.

Ярость Медведя еще раз ударил копьем о землю и орки вернулись в свое прежнее, «мирное» положение. Один только краснокожий здоровяк, с которым бился Хаджар, стоял на своем.

Они вдвоем какое-то время спорили на своем языке, пока Ярость Медведя не обнажил клыки и не ударил себя в грудь. Наверное, таким образом он кидал вызов своему визави. Тот, продолжая сверлить предводителя опасным взглядом, все же принял позу покорности.

Он опустился на колени и воздел открытые ладони.

— Не забывай, кто носит перья Громового Орла, Степной Клык, — на лидусском произнес вождь и, развернувшись, отправился обратно к племени.

Хаджар же, едва не хлопнув себе по лицу, переводил взгляд с удаляющейся фигуры и обратно на рассвирепевшего краснокожего. Тот, поняв что на вожде выместить злобу не получится, теперь пытался прибить взглядом Хаджара.

— «Степной Клык», — мысленно повторил Хаджар. — «И мне вот вместе с ним теперь отправляться к логову неведомых тварей?».

Хаджар посмотрел на небо. Боги, похоже, всерьез занялись вопросом сживания со свету отдельно взятого противника их неограниченного всевластия.

Но, даже так, из этого похода Хаджар не просто вернется живым — он станет сильнее. Ибо, видят Вечерние Звезды, он заполучит корень тысячелетнего папоротника и выяснит каким образом Степной Клык использовал свой Зов.

А если повезет, то орки помогут ему снять печать Духа Меча, ну или просто — Меча.

Еще сильнее выводя краснокожего из себя, губы Хаджара сложились в предвкушающую, воистину пиратскую ухмылку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 551**

Вечером, когда в форте окончательно убедились в том, что Хаджар не собирался возвращаться под стены, из ворот выехали три, закутанные в плащи, темные фигуры.

Хаджар в это время играл с Азреей.

Взяв огромную палку, он кидал её на несколько сотен метров, а тигр, парой прыжков догоняя снаряд, ловила его в воздухе и так же быстро возвращала обратно.

В какой-то момент, пропустив «игрушку» над головой и позволив ей упасть на землю, Азрея повернулся в сторону форта и «улыбнулась». Для незнакомого с тигром человека это выглядело бы крайне жутко, но Ирма, едва успев соскочить с крупа лошади, мгновенно зарылась в мех своей новой подруги.

Азрея принялась мурчать и чесаться головой о спину беловолосой девушки. Возможно, именно на почве одинакового цвета волос они и нашли общий язык.

— Её, значит, не лижешь, да? — немного обиженно буркнул Хаджар и, достав трубку, забил её табаком.

Рядом с ним, вскоре, спешились и Дерек с Алеей. Причем оба не выглядели так же дружелюбно, как играющаяся с тигром Ирма. Возможно девушка вообще не воспринимала Азрею, как свирепого Хищника и не видела в ней более, чем огромного котенка.

Иначе как еще можно было объяснить сюрреализм того, что она валялась на брюхе Древнего зверя и радостно чесала ему шерсть. А тигр, в свою очередь, легонько стучал по её спине лапами, не рискуя при этом выпускать когтей-кинжалов.

— Что с орками? — сходу спросил Дерек.

Юноша пытался сохранять внешнюю невозмутимость, но по нему можно было с легкость сказать о присутствующем напряжении.

Хаджар посмотрел в сторону лагеря орков. Они ставили нечто на подобие палаток, только в форме огромных конусов с дыркой там, где сходились балки.

Кто-то разжигал гигантские костры, другие чесали, мыли и кормили волков, но большинство явно предавались радости приготовления к некоему празднику.

Хотя, почему некоему — учитывая, что над небосклоном поднималась полная луна, то, скорее всего, к одноименном празднеству Полной Луны.

Интересно, а они будут, на манер своего предка и «транспорта» — выть на неё?

— Сказали подождать, — пожал плечами Хаджар. — мол, на празднике будут посвящать меня в охотники. А после этого, с рассветом, отправимся воевать с Да’Кхасси.

— Да’Кхасси, — Алея с Дереком переглянулись. Слово, в итоге, взяла именно девушка. — а ты знаешь, кто такие Да’Кхасси?

Хаджар посмотрел на двух друзей. Они оба, что девушка, что парень, держали руки неподалеку от оружия.

Выдавать себя и дальше за Ласканца (чего Хаджар, в принципе-то, и не делал) было бесполезно. Точно так же, как Хаджар сразу бы определил чужака в Дарнасе, местные были способны с легкостью определить неподготовленного «засланца».

Может, будь Хаджар опытным шпионом и разведчиком, еще смог бы поиграть в кошки-мышки, но так… просто не видел в этом смысла.

— Я не из Ласкана, так что о Да’Кхасси знаю только то, что мне рассказали орки.

— Дарнас? — с нажимом спросил Дерек.

На этот раз Алея не стала его прерывать, а Ирма отвлеклась от чесания пуза тигра. Азрея, обиженно мурлыкнув, попыталась притянуть девушку обратно, но та увернулась от лап и поднялась на ноги.

Наверняка эти трое не просто так пришли в открытую спросить о том, какой империи принадлежал Хаджар. Напади они на него — мгновенно бы расстались со своими жизнями. А это означало, что они могли, в случае необходимости, подать сигнал в форт Болтой.

Нет, верхом на Азрее Хаджар бы точно смог скрыться от офицера-командующего, но одновременно с этим окончательно пропали бы шансы заполочуть корень тысячелетнего папоротника и разведать тайны орков.

— Не Лескан и не Дарнас, — решил испытать удачу Хаджар. — Я принадлежу только небу.

Как бы пафосно это ни звучало, но Хаджар решил сыграть на том, что в форте могли счесть его пиратом. Да и друзья не смогли бы почуять в его словах откровенной лжи.

Все же Травес ведь назвал своего потомка «последним из племени Лазурного Облака», а где жили драконы? На небе, разумеется.

— Значит, все же, пират, — разочарованно выдохнул Дерек и убрал руку от оружия.

Разговор явно продолжился бы, не появись на горизонте один из орков. Судя по некрупному (всего вда метра) росту и угловатому телосложению — представитель местной молодежи.

— Твоя звать к шаман. Праздник начинать, — на ломанном лидусском произнес он. — Ваша оставаться. Малорослик нельзя ходить племя.

— Прошу меня простить, — развел руками Хаджар. Ну, может оно и к лучшему, что не состоялось у него разговора с троицей друзей. Глядишь — целее будут. — Азрея, пойдем.

Тигр, в последний раз потеревшись головой о спину Ирмы, пошла следом за своим двуногим товарищем. Орк, убедившись в том, что его услышали, сразу перешел на бег. Так что через какое-то время Хаджар остался с Азреей наедине.

Ну или не совсем…

— Одобряю, Северный Ветер, — прозвучал смех во тьме. — твой предок гордился бы тобой. Ловко ты обыграл этого тупоголового орка.

Из тьмы, как из двери в собственный дом, вышел Хельмер. Все так же держащий в руках истекающую багровым светом сферу, он вновь оказался без свиты своих ночных кошмаров.

— Ты хотел мне что-то сказать, демон?

— Ну не надо дуться, — Хельмер потянулся было к волосам Хаджар, но тот увернулся. — Ну, ладно-ладно, закончим с играми.

Сразу после этого демон, демонстрируя свое отношение к происходящему, рассмеялся. Хаджар ускорил шаг, оставляя тварь позади, но вскоре Повелитель Ночных Кошмаров его догнал.

— Не могу сказать, что рад, Хаджар, что ты покинул столицу. Знаешь ли, у нас была договоренность насчет тебя, клана Тарез и Турнира Двеннадцати.

— До него еще несколько лет, — парировал Хаджар. — к тому же, я покинул столицу не по своей воле. У меня есть задание Наставника Оруна.

Не стоило забывать, что помимо внезапного союза с орками, Хаджар должен был добраться до Даригона, забрать оттуда древний свиток и привезти его в школу Святого Неба.

— Отговорки, — отмахнулся Хельмер. — но, я не злюсь. Просто, раз уж ты решил немного отойти от условий нашей сделки, то, думаю, будет разумным взять с тебя небольшую плату.

— Плату?!

— Ну не кричи, не кричи ты так, Хаджар, — улыбка Хельмера, еще пару лет назад, могла бы остановить сердце Хаджара, но теперь вместо оторопи она вызывала омерзение. — Давай назовем это взаимовыгодным обменом.

Хаджар смерил демона взглядом.

— Ты ведь не отстанешь, да?

Повелитель Ночных Кошмаров лишь еще шире улыбнулся.

— Чего тебе надо, демон?

— Вот сразу ты оскорблять… яблоко, как говорится… ну да ладно. Давай к сути. Мне нужно, чтобы ты забрал из логова предводителя Да’Кхасси одну небольшую безделушку.

— И какую же?

Хельмер, внезапно, начал исчезать во тьме.

— Это ты узнаешь как только её увидишь.

Уже в пустоту ночи Хаджар крикнул:

— А что я получу взамен?!

Ответ ему прилетел в шепоте ветра:

— Когда получишь, тогда и узнаешь.

В лагерь орков Хаджар входил уже исключительно в сопровождении Азреи. Хельмер, оставив после себя гадостливое впечатление, что его использовали, исчез.

— Малорослик, — встретил Хаджара вождь Ярость Медведя. — Пойдем со мной к шаману. Он уже приготовил для тебя зелье охотника.

— Пойдем, — легко согласился Хаджар и жестом указал Азрее «сидеть».

Огромный тигр, пугая орков, где стояла, там и плюхнулась.

Вождь, смерив зверя уважительным взглядом, вновь повернулся к Хаджару.

— Я бы не был так спокоен на твоем месте, — с предвкушением произнес он. — еще никто, кроме орков, не пережил обряда становления охотником.

— «Прекрасно», — подумал Хаджар и вместе с вождем вошел в палатку шамана.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 552**

Войдя в палатку шамана, Хаджар не сразу понял, где именно оказался. Не веря собственным глазам, он сделал шаг назад. Оказавшись посреди лагеря орков, Хаджар смотрел на конусообразную палатку, края которой слегка трепыхались на ветру.

Внешне они выглядели вышитыми разнообразными узорами серыми лоскутами ткани, натянутыми на деревянные стойки. Вот только когда они двигались в такт с движениями ветра, то со внутренней стороны не было ни ткани, ни парчи, ни бахромы.

Будто лоскут звездной ночи повесили на палки, позволяя им свободно трепыхаться. Загибаясь, они демонстрировали глубину бескрайнего космоса и рассыпанные в нем разноцветные звезды, формирующие целые созвездия.

Палатка, способная максимум вместить человек десять, внутри оказалась бескрайней равниной, раскинувшейся под звездным небом, на который постепенно величественно поднималась полная луна.

В центре, у костра, сидели орки, завернутые в шкуры животных. Их головы украшали многочисленные перья. Их было куда больше, чем у Ярости Медведя.

Сам же вождь стоял на пороге. Он смотрел на Хаджара все тем же взглядом, полным легкого превосходства и презрения.

— Не удивляйся, малорослик.

Признаться, Хаджар был не столько удивлен, сколько его застали врасплох. Он уже видел подобное в столице Дарнаса — Даанатане. Когда Дора Марнил, принцесса эльфов, привела его в одну их лучших артефактных лавок Империи. Вот только лавка «просто» была внутри намного больше, чем снаружи.

С улицы она выглядела небольшим магазинчиком, в то врем как внутри поражала убранством богатого аристократического дворца.

Здесь, сохранив примерный принцип, устроили внутри палатки настоящий обрывок природы. Кусочек мира, замкнутый в волшебном пространстве.

Но вот что удивляло, так это то, что орки не были сведущи артифакторике. Причем — от слова совсем. Они обладали воистину пугающими знаниями об алхимии и том, что они называли Духами, но артефакты для них оставались за гранью пути развития.

Так что каким именно образом они могли добиться схожего эффекта — Хаджар даже задумываться над этим не хотел. Он и так мало чего понимал в магии и том, как её можно было заключить в предметы, чтобы пытаться проанализировать методы орков.

— Проходи, шаман ждет тебя.

Хаджар второй раз вошел в палатку. Его ноги тут же утонули в высокой, пышной траве, а лицо обдал прохладный ветерок.

Это не было иллюзией или чем-то вроде волшебного наваждения. И ветер и трава — все вокруг него было реально.

Осторожно Хаджар, сопровождаемый Яростью Медведя, подошел к костру. От него исходили волны тепла, которые сложно было с чем-то спутать.

Хаджар, в свое время, столько ночей грелся у самых разных костров, пытаясь удержать хоть частичку тепла, что отличил бы настоящий очаг от любой иллюзии.

Те орки, что сидели рядом с пламенем, тоже не выглядели навеянными миражами. Всего их было четверо. И, чем ближе подходил к ним Хаджар, тем быстрее начинало биться его сердце.

То, что он увидел, вновь не поддавалось никакому объяснению.

Первым из четверых, кто попался ему на глаза, был молодой орчонок. Полутора метров ростом, он, наверное, был не старше восьми лет. Но даже так — сидел он на вышитом сложными узорами пледу, а голову венчали десятки белых перьев.

Слева от него, по часовой стрелке, сидел… он же сам. Только выглядел старше лет на десять. Молодой, сильный, с чистым взглядом янтарных глаз, острыми клыками и могучими мышцами. На его груди показательно блестела алая татуировка, изображавшая его Имя.

Дальше, еще левее, вновь — тот же самый орк, только теперь умудренный опытом, закаленный в битвах. Он больше не выглядел готовым к прыжку зверем.

Скорее — спокойным и мудрым, как скала, выдержавшая испытание сотней штормов. Они подкосили её, оставили глубокие шрамы как на теле, так и на душе, но не смогли свалить в бушующий океан.

Последнем из четверки оказался старик. Его кожа уже не было красной, пропитанной кровью добычи и солнцем степей. Скорее серой — ближе по цвету к высушенной, умирающей земле.

Его мышцы, некогда крепкие и сильные, обвисли огромными морщинами. Шрамы выглядели омерзительными розовыми червями, расчертившими тело. Единственное, что сохранилось с течением времени, его густые волосы.

Некогда цвета вороньего крыла, они теперь блестели сединой, сравнимой с блеском сверкающих в небе звезд.

— Садись, человек, — слово взял самый молодой из орков… или орка. Он единственный, кто не смотрел неотрывно в костер.

Хаджар только сейчас понял, что остался посреди равнины наедине с шаманом… или шаманами. Ярость Вождя вернулся обратно на поляну.

Выход из палатки, по эту сторону, выглядел дребезжащей полоской света — разрезом на ткани мироздания. Она, эта полоска, сюрреалистично качалась на ветру, оставляя разуму возможность осознать, что Хаджар, все же, пока не покинул мир живых.

Хаджар сел.

Как ни удивительно, но ему заранее приготовили такой же плед, на которым сидели шаманы… шаман.

— Я видел тебя однажды, — на этот раз говорил орк-старец. Взгляд орчонка потускнел и, как и трое остальных, он тоже теперь смотрел в пламя. — Я блуждал в мире духов в поисках ответах, что же поможет нам победить Да’Кхасии. И среди ветров, которые камнями катились по стеклянным рекам, я увидел дракона, танцующего с ветром, приносящим одиночество туда, где цветут прекраснейшие из цветов.

Хаджар сглотнул и пару раз моргнул. Видя Вечерние Звезды, если бы не его встреча с Древом Жизни, он бы может и не сошел с ума от этой фразы, но явно бы заплутал в лабиринтах чужих иносказаний.

Хотя, кто знает, может шаман и вовсе не использовал никаких метафор, а говорил то, что видел на самом деле.

Старец убрал руку за пазуху накидки и достал несколько трав. Растерев их в морщинистых ладонях, он бросил их в костер.

Тонкая, белая струйка дыма, взвилась в небо. Подчиняясь движением рук старца, она приняла форму дракона и закружилась вокруг Хаджара.

Тот протянул руку и попытался коснуться дракона, но пальцы прошли сквозь фигуру миниатюрного Хозяина Небес, а тот, секундой позже, уже восстановил свою структуру.

— С кем из вас четверых я говорю? — спросил Хаджар.

— Сейчас — с Мудростью, — ответил старик. — приветствовал же тебя Любопытство.

Значит старик являлся «мудрецом», а маленький орчонок — «любопытствующим». Спрашивать о том, какие роли играли оставшиеся два шамана или ипостась одного и того же, Хаджар не стал.

— Они почти всегда молчат, — старик взял какой-то другой травы и тоже бросил её в костер. — Гордыня и Свобода… чем больше у орка мудрости, тем чаще он обращается к ней, вспоминая о своем детском любопытстве, нежели о юношеской свободолюбивости или же гордыне взрослого охотника.

Хаджар попытался заглянуть в глаза старцу, но тот отвел их в сторону. Наверное, то, что он говорил, было преисполнено глубокой мудрости, но Хаджар не питал любви Эйнена к философствованию.

Он старался жить простой жизнь, в которой руководствовался всего одной, пусть и почти невыполнимой, но целью.

— Не тяжело?

Хаджар сперва не понял, о чем именно спрашивал его орк. Старик, увидев замешку, указал сухим пальцем на татуировку на предплечье собеседника.

Хаджар машинально прикрыл «подарок» шамана бедуинов.

— Нет, не тяжело.

Старик кивнул.

— Так я и думал, — он бросил в костер уже третий пучок трав. — Вы, люди, некогда знали, как и мы, орки, пути Духов-предков, но забыли их, заменив настоящую силу «техниками», «артефактами»… порохом.

Теперь шаман уже почти не прекращая бросал в костер самые разные травы, коренья и цветки. Его, казалось бы простые жесты, несли в себе нечто завораживающее.

— Ваш охотник был силен, — согласился Хаджар. — но я не слышал о орках, достигших ступени Безымянного или выше.

— Ступени, — повторил орк. — но, тем не менее, мы живы.

— Люди тоже живы, — парировал Хаджар. — и люди процветают.

— Как и паразиты, кишащие на теле умирающего животного. Но умрет животное — умрут и паразиты.

Хаджар решил промолчать. Пусть орк думает, что победил в их маленькой словесной дуэли. Не нужно было быть гением, чтобы сравнив культуры двух расс, понять — кто именно стоял на острие прогресса в этом мире.

— Твои Имя тебе дали, — старик говорил спокойным, ровным тоном, но почему-то Хаджар ощутил немного презрения. — То, что дано, оно легко как перышко. Приходит и уходит. Время дается — поэтому мы его теряем. Жизнь дается — мы её теряем тоже. Любовь, злость, печаль, радость — все это перышки. Они витают вокруг нас, порой касаясь, а иногда теряясь где-то в дали.

Орк взмахнул рукой и огромный столп дыма выстрелил в ночное небо.

— Но есть и то, что мы завоевываем сами и что отнять у нас очень сложно. Честь, свобода, семья… имя. Нет ничего сложного, человек, в том, чтобы быть самим собой, когда никто не против этого. Но сможешь ли ты не потерять себя, когда за Имя придется побороться…

Столп дыма растянулся по небу непроглядной пеленой, чтобы с первым порывом ветра закрутиться бешенной воронкой.

— Что про…

Хаджар не успел договорить — его оторвало от земли и затянуло в эту воронку.

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

.........

— Сердечный ритм пришел в норму!

Какие-то голоса доносились из тьмы.

— Нейросеть успешно установлена!

Нечеткие силуэты и очертания мельтешили в мутной реальности его зрения.

— Проводимость нервов — сто процентов! Коллеги, операция прошла успешно.

Он открыл глаза, чтобы увидеть перед собой помещение, в котором ему делали операцию по установке нейросети. Зачем? Кажется… он не мог ходить… и говорить… и порой, даже самостоятельно дышать.

— М… мне… снился… сон, — впервые в жизни, он услышал свой голос.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 553**

В следующий раз он уже открыл глаза в своей старой палате, где провел последние семь лет. Все те же знакомые стены, увешанные по его просьбе самыми разными видами. Начиная от ледников Исландии, заканчивая Великой Китайской Стене.

По центру же сего великолепия находился старый ржавый знак, привезенный ему санитаром с трассы «66». Недельный путь через всю Северную Америку.

Он мечтал об этом еще с самого детства, вот только…

— Дар…

Он резко обернулся. Обернулся, а потом понял, что к горлу подступает горький комок.

Впервые в жизни он смог самостоятельно повернуться к открытому окну, из которого открывался вид на ночные огни города.

Длинные проспекты змеями вились между огромных массивов из стекла и железа. Несмотря на безлунную ночь, город сверкал ярче, чем солнце в полдень.

Странно, но несмотря на все это великолепие, его взгляд все равно был устремлен к небу. Почему-то он скучал по звездам, хотя точно знал, что никогда в жизни их не видел.

Городской смог настолько плотно занавесил небо, что даже луна лишь в безоблачные ночи были способна пробиться сквозь его шоры.

— Здравствуйте, — донеслось со стороны входа в палату.

Бесшумно разъехались в разные стороны двери. Сделанные из стекла, они могли замутняться в нужное врачам время, становясь непроглядней кирпичной стены. А порой оставались прозрачнее чистого горного ручья.

Странно…

Он никогда не видел горных ручьев…

— Здравствуйте, — поздоровался он.

Поздоровался и тут же удивился. Прежде он никогда не слышал своего голоса, но и тот показался ему смутно знакомым.

На край кровати, как и в прошлый раз, сел глава местных «Франкенштейнов» — Павел Коваль. Из нагрудного кармана своего белого халата он достал странную указку. Та зажглась тусклым белым светом, которым Коваль осветил его глаза.

Он моргнул.

— Операция прошла не без осложнений, — сходу перешел к делу Коваль. Он был благодарен за это врачу. Терпеть не мог разговоров ни о чем. Не как его лысый друг… Странно… У него не было друзей. — После установки нейросети и соединения её с нервной системой, твое сердце подвело. Мы едва тебя не потеряли.

Он посмотрел на уставшее, теперь кажущееся таким старым лицо. Коваль наверняка не спал последние дни.

— К тому же, что-то пошло не так с наркозом и ты очнулся. Хорошо, что нейросеть уже взяла контроль над твоими ощущениями, иначе бы ты умер от болевого шока.

Он кивнул и привычно потянулся к клавиатуре ноутбука. Целыми годами просто лэптоп служил ему единственной связью со внешним миром, а так же — рабочим местом, за которым он мог писать свою музыку.

Тот факт, что стойка, где он раньше стоял, пустовала, едва не привела его в ужас. Оглядевшись, он с облегчением выдохнул, обнаружив своего верного брата лежащим на прикроватном столике.

— Привыкай пользоваться собственной речью, — улыбнулся на это Коваль.

— Спасибо, — ответил он. — но почему я могу говорить и… двигаться. Разве мои мышцы не должны быть атрофированы?

Он все говорил и говорил и чувствовал, как ему нравиться слышать свой голос, нравиться возможность общаться не используя не клавиатуру. Пусть это и было крайне непривычно, но очень и очень завораживающе и даже интригующе.

— Ты провел в медицинской коме около месяца с того момента, как очнулся на операционном столе, — Коваль взял его за запястье и, глядя на наручные часы, измерил пульс. Кивнув своим мыслям поднялся и закрыл окно, отсекая шум ветра, в котором он услышал обрывки какого-то слова. — За это время мы успели поработать над твоим телом. Привели его в порядок и разогнали нейронные связи до естественного порогового значения.

Он вопросительно изогнул правую бровь

Какое-то время в палате висела тишина. Павел, демонстративно отвернувшись к приборам, никак не реагировал на его мимику.

Кажется, он делал это специально. Чертов «франкенштейн»!

— Без нейро-интерфейса?

Павел хмыкнул.

— Все вычислительные мощности модуля направлены на поддержания твоей способности контролировать тело. Хотя, если быть точным, то ты контролируешь модуль, а уже он распределяет команды по нервным окончаниям.

— Значит…

— Значит, что просто между мыслью и действием появилось дополнительное звено. Это не делает тебя в меньшей степени человеком или близким к андроиду.

Он, немного подумав, выдохнул и кивнул. Не то чтобы его пугала возможность стать киборгом. В детстве, за призрачный шанс, за тусклую надежду на то, чтобы иметь возможность пройтись по ночным улочкам города, он бы отдал все на свете. Хоть тело, хоть душу.

Одно «но» — никто не брал.

— Мне снился сон, — неожиданно для самого себя произнес он.

— Это характерно для медикаментозный комы, — кивнул Павел. Закончив с проверкой многочисленной аппаратуры, он снова сел на край его кровати. — Не расскажешь, что именно тебе снилось?

— Мне снилось… мне снилось… — сжав в ладонях белые простыни, он отчаянно пытался вспомнить, что именно ему снилось. Какие-то смутные образы, сопровождаемые острой головной болью, всплывали в его памяти, но не более. — Не помню… Почему я не помню?

— Это простой медикаментозный сон, — попытался успокоить пациента Павел. — ничего страшного, если ты не вспомнишь. В конце концов — считай, что это прошлое. А впереди тебя ждет светлое, ясное будущее.

Он почти не слушал «франкенштейна».

Ему почему-то казалось, что он забыл что-то важное. Что-то жизненно необходимое. Проклятье! Даже больше, чем жизненно…

— К тому же, — вновь поднимаясь с кровати, продолжил Павел. — я уже устал кормить журналистов завтраками.

— Журналистов? — отвлекся он от своих мыслей.

Павел, все так же устало, но счастливо улыбаясь, направился к двери.

— Как же, всем ведь интересно послушать историю исцеления знаменитого музыканта. Хотя, если честно, сам я фанатом электронной музыки не являюсь.

С этими словами «франкенштейн» покинул палату. Подмигивая на выходе, он на мгновение позволил дверям остаться прозрачными. Так, чтобы он успел увидеть количество журналистов в больничном коридоре. Некоторые из них, притащив пустые коробки из-под бытовой техники, устроили здесь нечто вроде лагеря.

Почему их не выгоняли — кто знает. Наверное больница получала от процесса неплохой пиар. Все же, она была частной, а он наотрез отказался от ВИП этажа и лежал в общем секторе, просто в индивидуальной палате.

Дождавшись, пока двери вновь станут матовыми, отсекая его от мира акул пера и «франкенштейнов» он посмотрел за окно. Город, не замечая его нового рождения, продолжал жить своей яркой, насыщенной ночной жизнью.

— Проклятье… — схватившись за бортик на краю кровати, он попытался встать. — Проклятье!

Несмотря на слова Павла, ноги еще плохо его слушались. К тому же, он слишком поздно осознал, что не умеет ходить. Так что первые шаги, как выразился «франкенштейн» — известного музыканта, оказались болезненным падением лицом прямо на больничный ламинат.

В последний момент перед падением, он рефлекторно выставил перед собой руку.

Было больно.

Лежа на полу, он одновременно плакал и смеялся от радости. Было приятно ощущать эту боль. Было приятно вообще ощущать что-либо.

Очередной порыв ветра распахнул окно.

— Дар… — вновь донеслось до его звука.

Шум города стал нарастать. Он звучал хором с ритмом его сердца. Ведь там, в десятках ночных клубах, играли его музыку. Под его музыку люди любили друг друга, ссорились, мирились, находили друг друга, чтобы потом потерять. И он, наконец, мог дотянуться до них.

Мог выбраться из своей тесной тюрьмы. Мог узнать что же находиться там — около горизонта и даже дальше. Мог встать в центре ламп горячих софитов и сказать — «Это я!».

И какие-то дурацкие ноги не остановят его на пути к своей мечте…

Он схватился за край кровати.

… ни дурацкие ноги, ни журналисты, но немощность, ни «франкенштейн»…

Напрягая все мышцы тела, он смог принять сидячее положение.

… потому что кто бы ни встал на его пути, чтобы не оказалось преградой перед его лицом, он все преодолеет…

Рывком он поднялся на трясущиеся ноги и, качнувшись вперед, схватился за край окна и буквально вывалился на небольшой балкончик.

Распластавшись теперь уже не на теплом ламинате, а на железе, он смотрел на черное небо. По разбитому лицу текли струйки крови. Но он улыбался им с радостью.

Выдохнув, он поднял руку и, держась за борт балкона, смог подняться. Ветер трепал его волосы, а сам он, едва-едва, мог удержаться, чтобы не упасть в холодную ночную пропасть.

… потому что никто не сможет остановить его поступи. Ведь его зовут…

— Ты с ума сошел?! — прозвучало за спиной.

Он вздрогнул и обернулся.

В палате, держа в руках планшет, с растрепанными волосами и слегка помятом халате, стояла та самая аспирантка, которая спрашивала перед операцией, что он хочет сделать первым делом.

— А, это ты, — он, не замечая как вздрогнула дамочка, повернулся обратно к городу.

Тот, залитый холодными неоновыми и теплыми электрическими огнями, ждал, когда он, наконец, ворвется в распахнутые объятья каменных джунглей.

— Что значит «а это ты», пациент!

— Это значит, чтоя тебя узнал.

Он услышал стук каблуков по полу, а затем щелчок открывающейся балконной двери. Она оказалась рядом с ним. Рассерженная и обиженная, аспирантка даже не дотягивала ему до груди.

Интересно, это она была миниатюрная или он — высоким.

— Ты головой вообще думаешь?! У тебя на позвоночнике сорок швов и на затылке в двое меньше! А если она разойдутся…

От неё пахло какими-то цветами. А еще гелем для душа и духами. Он всегда хорошо разбирался в запахах… или нет? В голове все было как-то мутно…

— … или ты думаешь, что если можешь теперь двигаться, то…

Она не смогла договорить. Он наклонился и впился в её чувственные алые губы своими. Неумело и грубо, но со страстью умирающего от жажды, которому протянули бурдюк с водой.

Странно, почему он вспомнил про бурдюки?

— Что ты…

Его рука скользнула по её спине, потом ниже и ниже. Она застонала. Планшет упал на балкон.

Он всегда подозревал, что нравился ей.

В той или иной степени…

— Подожди…

Он не стал ждать. Видел подобное в интернете, но сейчас ему казалось, что не только видел.

Едва держась на ногах, он взял её прямо там — на балконе палаты, служившей ему тюрьмой. Она стонала и оставляла на его коже глубокие царапины, а он держал её за волосы, но взгляда не отрывал от города.

Его ждала новая жизнь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 554**

Выкручивая руль вправо, он, не сбавляя скорости, вошел в поворот. Его спортивное купе взвизгнуло, но вписалось в крутой поворот. Огибая едва ли не по шестидесяти градусной дуге сигналящего и матерящегося водилу на семейном рандаване, он вдавил педаль газа в пол.

Обороты взлетели и мотор, зарычав на манер ягуара, чья морда сталью блестела над бампером, рванул по горячему ночному асфальту.

Музыка в салоне играла так громко, что дрожали стойки. Из настежь открытых окон, она лилась на город потоками чего-то тяжелого и резкого.

Ему в след звучали проклятья и оскорбления, но он мчал, не обращая внимания ни на что иное. Позади, вроде, даже кричали сирены полицейских, но ему было плевать.

У него хватало денег чтобы отмазаться не только от полиции, но даже от Гаагского трибунала.

Одной рукой держась за руль, второй он откупоривал очередную бутылку виски. Предыдущую, на прошлом повороте, он выкинул в окно метко попадая в урну. Хотя и целился в лобовое стекло одной из преследующих его машин.

— Черный Ягуар, номер…

Он сделал музыку погромче, чтобы не слышать громкоговоритель уже битый час гоняющихся за ним фараонов. Разве они сами не хотели бы полюбоваться ночными огнями города? Посмотреть на то, как горделиво вонзаются шпили небоскребов в тяжелые облака.

Музыка ревела, а он мчал. Порой визжали шины, скрипела подвеска, а он встречал все это радостными криками и щедрыми глотками дерущего горло алкоголя.

— … прижмитесь к обочине!

Он все мчал и мчал. Толи пытаясь что-то догнать или убежать от чего-то, что с рвением охотничьей гончей продолжало его преследовать.

Вдруг зазвонил телефон. Какой-то новомодный смартфон, купленный ему последней помощницей. Он нажал кнопку на руле и кричащая музыка сменилась не менее кричащим женским голосом.

— Ты где?!

Он посмотрел на знаки.

— Где-то неподалёку от Хай-Гардена.

— Проклятье, Дар… — из динамика донеслось шипение. — … тебя ждет целая толпа журналистов!

— Разве?

— Ты совсем с ума сошел?! Мы же договорились о сегодняшней конференции по поводу твоего последнего релиза!

Он резко выкрутил руль. Шины взвизгнули, машина слегка накренилась, но удержалась на дорожном полотне. Полицейский, бросивший ему под колеса шипы, раздосадовано ударил кулаком по фонарному столбу и что-то передал по рации.

Все это он видел в зеркале заднего вида. Фигура полицейского стремительно превращалась в далекую точку.

— Ты за рулем? — спросил голос из динамика.

— Да, — ответил он.

— Тебя полтора месяца назад лишили прав!

Он поперхнулся виски и, откашлявшись, с укором посмотрел на ополовиненную бутылку и, выругавшись, выкинул ту в окно. На этот раз он попал куда и целился — в поравнявшуюся с ним полицейскую машину.

Та ударила по тормозам, не справилась с управлением и, сделав пару кувырков, вылетела на обочину врезавшись в стену какого-то магазина.

Интересно, когда фараонам стали поставлять машины, способные потягаться в скорости с его киской? Проклятье, звучит-то как двусмысленно! Или нет?

— Упс, — произнес он.

— Упс?! Что значит упс?! Если бы не ты не был под кайфом во время чтения приговора, то запомнил бы, что тебе нельзя за руль в течении десяти лет!

Он не стал уточнять, что «упс», в данном случае, относилось к совсем иному эпизоду. Но, благо, никто из полицейских не пострадал, а на тротуаре, в этот поздний час, не оказалось пешеходов.

Помощники могли отмазать его от всего, но от убийства было бы не просто. Возможно, пришлось бы пару месяцев посидеть в камере. А ни в одну камеру, видят Вечерние Звезды, он не вернется!

— Вечерние Звезды…

— Что? Вечерние звезды?! Ты там совсем упился?!

— Вот и я о том же, — сказал он пустоту салона. Странное выражение. Интересно, где он его услышал?

— Короче! Езжай сюда немедленно! Я смогу задержать журналистов еще на четверть часа.

— Дорогая, — он не помнил её имени. — у меня небольшая проблемка.

— Ну?

— У меня тут, — он посмотрел в зеркало заднего вида. — машин пятнадцать фараонов на хвосте.

Послышались обрывки весьма грязных ругательств, а затем два телефонных гудка, после чего вновь ударила тяжелая музыка.

Выкрутив руль, он юркнул на соседнюю улицу. Одновременно с этим, нажимая на кнопку ручного тормоза, выкрутил руль в обратную сторону и ударил по тормозам.

Машину развернуло на сто восемьдесят. Левые колеса слегка приподнялись от земли, а потом с ударом опустились обратно на асфальт.

Отжимая кнопку, он ударил по педали газа, буквально вбивая ту в пол, и щелкнул подрулевыми лепестками. Из-под капота потянулись струйки дыма, но ему было плевать — купить другую. Или сразу несколько, чтобы в салон каждый раз не ездить.

В тот момент, когда машина, зарычав раненным зверем, исторгая задними колесами клубы дыма от паленой резины, сорвалась на встречку — прямо в лоб колонне фараонов, пешеходный переход пересекал молодой человек.

В последний момент он успел обогнуть задумавшегося пешехода.

— Самоубийца! — крикнул он юноше.

Тот, с новомодной, бритой по вискам прической, курил сигарету. Старые черные джинсы, кожаная куртка того же цвета и зажатая между пальцами почти докуренная сигарета.

Почему-то этот человек показался ему смутно знакомым.

В зеркале заднего вида он увидел протянутый в его сторону средний палец. На нем латинскими буквами было неаккуратно выбито «Дум».

— Дебил, — так это прокомментировал он.

После первой же машины фараонов, отпрыгнувшей в сторону от лобового столкновения, он уже забыл о даже не дрогнувшем перед столкновением юноше.

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

.........

К воротам огороженной территории фешенебельной усадьбы подъехала покореженная, с разбитыми стеклами, вмятинами по всему корпусу и оторванной дверью, некое подобие некогда роскошной спортивной машины.

Из салона, ногой выбивая держащуюся на соплях последнюю дверь, выбрался целый и невредимый молодой мужчина. Легкая небритость, помятый костюм тройка с красным галстуком и початая бутылка виска.

Следом за мужчиной из салона выкатилось три…четыре… пять бутылок.

— Оторвался, — сказал он ошарашенной девушке.

Высокая, стройная, с густыми черными волосами и четко очерченными скулами. Тонкая талия, спортивные, длинные ноги и честный третий размер. За исключением имени, она была практически неотличима от всех его предыдущих помощниц.

Увы, имени он её не помнил. Как и того — спал ли с ней. Хотя, наверное, поддерживая традицию, спал.

Позади, среди горного серпантина, послышались гудки сирен.

— Или не оторвался, — улыбнулся он, протягивая девушке бутылку. — Ну, ты разберешься, да?

Та, скорее на автомате, нежели из необходимости, взяла бутылку и проводила взглядом уходящего в сторону усадьбы человека. Тот, на ходу высморкавшись в кусты роз, почесал задницу и заправил рубашку в брюки.

Кажется, она выругалась, но он уже не слышал.

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

.........

— Приехали, сэр.

Он рывком очнулся и ударился лбом о стекло. Чертовы лимузины с их пуленепробиваемыми стеклами! Так он, однажды, из-за бесконечных шишек, станет клятым единорогом!

— Спасибо, — он достал из бумажника две хрустящие банкноты и положил их на сидение.

— Сэр, я вас шофер и получаю зарплату.

— Да? А я думал — таксист, — честно удивился он, но деньги все равно оставил.

— Эх, сэр, пора бы вам уже взяться за ум.

— Наверное, — честно, разговор с шофером, которого он даже не видел из-за опущенной механической шторки, его всегда успокаивал. — Спокойной ночи, Тед.

— Спокойно ночи, Дар…

Шум захлопывающейся двери прервал шофера.

Он остался стоять на тротуаре перед зданием новомодного апарт-комплекса. Огромный, пятидесяти двух этажный небоскреб. В нем ему принадлежал один из двух пентхаусов на последнем этаже.

Поздоровавшись со швейцаром, он вошел в вестибюль. Просторный, залитый искусственным светом, с мраморным полом, гранитной столешницей ресепшена и всегда милыми и приветливыми девушками.

Они, каким-то чудом, умудрялись сохранять позитивное расположение духа даже в такие поздние вечера.

— Добрый вечер, мистер Дар…

Звонок опустившегося личного лифта заглушил приветствие одной из девушек. С ней он спал на прошлой неделе. Или на позапрошлой? Черт, в последнее время за этим становиться сложно следить.

Войдя внутрь, он провел картой ключом по сенсорной панели и нажал на одну единственную кнопку. Двери закрылись и лифт потянулся наверх.

Было проще, когда он ничего не знал о плотских утехах… да и вообще, об утехах в целом.

Двери открылись, впуская его в огромные просторы пустого помещения. Здесь, прямо около кухонного гарнитура, на бетонном полу лежал матрас, напротив которого стоял телевизор.

Чуть дальше — напротив панорамного окна, вид из которого был мало отличим от больничного, виднелось монструозное нагромождение разнообразной музыкальной аппаратуры, в том числе и его старенькой ноутбук.

Стоило ему подойти к холодильнику, сплошь забитому различным алкоголем, как включился телевизор.

— Итак, мистер Дар…

Он захлопнул дверцу и, сбив крышку от пива о край кухонной столешницы, плюхнулся на матрасс.

— … три года назад, когда вы впервые вышли из больницы, о чем вы подумали?

Под аплодисменты аудитории, он, начищенный и побритый, взял слово. Удивительно — снимали они это всего три часа назад, а кудесники гримёры сделали из его жуткой физиономии очередной логотип для «Самый горячий мужчина месяца». Какого — он не знал.

С трудом помнил номер года, не то что — месяц.

— Что неплохо бы скачать на смартфон карту, — ответил он.

— Зачем? — спросила короткостриженая интервьюер.

— Чтобы узнать, где ближайший бордель.

Сперва шок, а затем все, будто по команде, рассмеялись.

Он выключил телевизор.

Что было три года назад его первой мыслью? Взять билет и отправиться в путешествие по трассе «66». Этот билет даже лежал у него где-то среди изобилия пустых бутылок и грязных вещей.

Вот только, за все это время, он так и не выбрался из клятого города.

Потерев грудь, которая снова зудела от тянущей в ней пустоты, он одним залпом осушил бутылку и отправился в страну снов.

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

.........

— Разве такой жизни ты искал, Дар…

Он проснулся как и всегда — рывком. Посмотрев на часы, понял, что в забытьи провел не дольше одного часа. Четыре часа утра ровно

— Проклятый город, — выругался он, с трудом поднимаясь на ноги и ковыляя к раковине. Открыв вентиль на полную, он мылом для мытья посуды ополоснул голову. — даже поспать не дают.

Только после этого он понял, что в дверь кто-то звонит.

— Кого там еще…

Пройдя по огромному, пустому коридору, он открыл дверь. На этаже располагалось всего две квартиры. Он купил свою еще на момент окончания стройки и рассчитывал, что никто из тех, кто может себе позволить подобное жилье, не рискнет жить по соседству с наркоманом и пьяницей.

В конце концов все, располагающие такими суммами, знали друг друга в этом городе.

— Простите, — он едва не упал, увидев миловидную девушку лет восемнадцати. Удивительно, но она ыбла такого же типажа, как все его помощницы. Спортивная, с крепкой грудью, стройная и черноволосая. — Меня зовут Анис. Я ваша новая соседка.

— Очень приятно, — он не солгал. Проклятье, а может это помощницы были похожи на неё?

— Вы не поможете мне с краном?

И она действительно протянула ему разводной гаечный ключ. Только сейчас он понял, что из одежды на ней было лишь платье-рубашка, которое напрочь промокло, открывая вид на нижнее белье.

— Вам дать телефон сервисной службы?

— У меня есть, — покачала головой девушка. — но они сказали, что смогут только через полчаса. А за это время у меня всю квартиру зальет.

Он вздохнул.

— Ну пойдемте.

Он смело взял ключ в руки, хотя сам не умел чинить от слова «совсем». Поддался соблазнительному виду её тела.

— А как вас зовут? — спросила она.

— Дар…

Он не успел договорить. Щелкнули двери сервисного лифта. В коридор вышли трое людей весьма пугающего внешнего вида. Один из них держал в руках пистолет с глушителем.

Тихий щелчок прозвучавшего выстрела и его крик:

— Да что за вечер такой!

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 555**

Пуля врезалась в стену, а он, низко пригибаясь, юркнул в открытую дверь соседнего пентхауса. Прокатившись по чужому ковру, он ногой успел закрыть створку до того, как в неё вломились бы неизвестные.

— Спасибо, — услышал он рядом с собой.

Только сейчас, повернувшись, он заметил лежащую поблизости девушку. Как же её звали? Ах да, как цветок — Анис.

— Да не за что, — ответил он. К тому же, действительно — «не за что», он даже забыл о её существовании. Просто хотел спасти собственную шкуру. Да и…

Мысли прервал пулеметная очередь, врезавшаяся в дверь пентхауса.

— Проклятье! — он перекатился в сторону с линии огня.

Он в течении нескольких лет не понимал зачем строители поставили сюда армированную сталь, замаскированную под элитные двери. Теперь же был готов поставить за них свечку в церкви.

Да, к дьяволу, хоть тысячу свечек в тысяче церквей!

Вот только грабители или убийцы, он понятия не имел, кто это был, явно не собиралась сдаваться. Разрядив весь магазин и убедившись в не особой полезности действий, они притихли.

Вот только что-то, чего он раньше не замечал в себе, подсказывало, что все еще далеко не окончено.

— Кто же это может быть, — он, сидя под прилавком кухни, нашарил на ней сковородку и сжал так, будто это было единственным, что могло спасти его от неминуемой гибели. — Люди Томи? Но я вернул ему все деньги! Полицейские обиделись? Нет, беспределить не станут. Клан Морисама? Узкоглазые могли неправильно понять, что я сорвал им корпоратив и…

Внезапно он понял, что в этом клятом городе слишком много тех, кто хотел бы ему навредить, чтобы перечислить их поименно.

— А ты…

Он посмотрел в сторону своей соседки, но не обнаружил ту на месте. Пошарив взглядом, он обнаружил миниатюрную Анис стоявшую около, как он сперва подумал, шкафа. Но то, что на первый взгляд было старым платяным убежищем для различного рода шмоток, оказалось встраиваемым сейфом.

Вот только в огромной махине вместо различных драгоценностей и денег, на стенах были закреплены штурмовые винтовки самого разного калибра.

В многочисленных кармашках лежали пистолеты. От миниатюрных однозарядных револьверов, которые можно было в женских стрингах спрятать, до монструозных «Пустынных Орлов», длинной едва ли не в сорок сантиметров.

— Что за…

Анис, не обращая на него внимания, отогнула край своего платья. Вместо подвязки, на её чулках обнаружился кожаный ремень. Она запихнула в крепление сразу два пистолета, а с внутренней стороны бедра еще и длинный, листовидный нож.

За спиной у неё уже покоился какой-то автомат футуристичного вида, а в руки она взяла еще по два пистолета. Простые, легкие, с глушителями.

— Стрелять умеешь? — спросила она командирским тоном.

В данный момент ему хотелось ответить, что он умеет только в туалет ходить. Ибо очень хотелось.

Сердце билось так быстро, что он боялся, что оно пробьет грудь и выскочит наружу. Ну, это если он раньше не потеряет сознание от страха.

— Значит, не умеешь, — кивнула девушка и, выхватив из длинного кармана что-то не очень громоздкое, кинула ему.

Он даже рисковать не стал ловить оружие, а просто увернулся в сторону. И правильно сделал. Рядом с ним в пол вонзился длинный, узкий, китайский меч.

Всего на мгновение он показался ему знакомым, но через секунду он уже заорал не своим голосом.

— Да что здесь происходит?!

Анис, игнорируя его крики, проверила затворы пистолетов, убрала их в поясную кобуру. Миниатюрная девушка теперь совсем не выглядела той, кто не способна самостоятельно разобраться с краном.

Проклятье, да она, наверное, с целой армией могла разобраться, не то что со сломанной сантехникой.

— Поможешь? — она кивнула на диван, стоявший неподалеку от двери, по ту сторону которой слышалось нервное мельтешение.

— Чего?

— Они сейчас дверь будут взрывать, — устало пояснила девушка. — чтобы отстреливаться, лучше если путь будет преграждать хоть что-то.

Его голос, наконец-то, дал петуха.

— Дверь, — пропищал он. — взрывать?

Анис закатила глаза.

— Ну так ты поможешь или нет? Времени в обрез.

Шумно сглотнув, икнув и едва не потеряв сознание, он поднялся на негнущихся ногах и направился к девушке.

— И меч не забудь! А сковородку оставь.

Будто марионетка он развернулся и направился обратно к воткнувшемся оружию. На ходу, когда уровень адреналина уже зашкаливал, он решил, что какая-то дамочка не будет им помыкать и гордо… заткнул сковородку за пояс.

Оглядевшись, действую на каких-то чуждых ему рефлексах, он сорвал кухонное полотенце и, сделав из него хитрую петлю, повязал его на тело и вставил туда меч.

— Круто, — как-то совсем не нормально улыбнулась девушка. — Где научился?

Только сейчас он понял, что именно сделал.

— Я… — в голове будто что-то зазвучало. Далекое эхо от ударов барабанов. — Я…

— С диваном помоги уже!

— Да, — чуть заторможено кивнул он. — конечно.

Вместе они пододвинули диван к двери. Но поставили его не вплотную, а чуть дальше. После этого Анис повалила на пол настоящие шкафы и, юркнув за них, сняла автомат с плеча и что-то на нем щелкнула. Может предохранитель убрала.

Сидя рядом, трясясь будто осенний лист на ветру, он лихорадочно считал секунды. Где-то слышал, что в стрессовых ситуациях это помогает успокоится.

Видимо тот, кто придумал подобную рекомендацию, никогда не находился под обстрелом головорезов! Головорезов, которые в данный момент собирались взорвать чертову дверь в чертов пентхаус чертовой малолетней убийцы.

— Да кто ты такая?! — не сдержался он, вновь переходя на писк. — Почему они хотят тебя убить?

— Не кричи, — скривилась девушка. В этот момент к двери явно приложили что-то очень тяжелое. — Я Анис, дочь главы Организации Хищных Кл…

Договорить она не успела. Прозвучал оглушительный взрыв. После чего хрупкая девушка, будто всю жизнь только и делая, что отстреливалась от нападающих, встала на одно колено и, уперев локоть в шкаф, опустила палец с дорогущим маникюром на спусковой крючок.

Дятлом запел ствол автомата, выплескивая в пространство рой горячего и голодного свинца.

В ответ тоже послышались выстрелы.

Валяясь на полу, он, прижимая ладони к ушам, явно что-то кричал. Только не мог понять, что именно. Когда горло уже начало саднить от крика, он замолчал.

Мысленный бубнеж о том, что все происходящее просто сон, тоже не особо помогало.

— Помогите, — прохрипел он…

Одна из пуль, выбивая деревянный щеп из шкафа, пролетела в паре сантиметрах от его виска. Он бросился в сторону, а стальной шмель, прожужжав по всему пентхаусу, пробил дыру в панорамном окне. Следом за ним туда же угодило еще три пул и стекло, не выдержав, треснуло.

Ворвавшийся внутрь ветер разметал какие-то бумаги и сорвал с полок книги.

— Дар…

Он зашарил рукой и, нащупав что-то, крепко сжал. Не сразу поняв, что это меч, зарылся в карманы рваного пиджака. Обнаружив там телефон, он включил экран, но тут же заметил, что ни интернета, ни связи нет. Вместо них горел «стоп» сигнал.

— Глушилки! — пояснила Анис.

Отбросив в сторону автомат, она стреляла с двух рук — по-македонски.

— Надо убираться отсюда! — выкрикнула девушка.

Убрав один из пистолетов, продолжая отстреливаться, она одной рукой перезаряжала лежащий рядом с ней автомат. При этом она выглядела так же спокойно, как и любой профессионал своего дела.

Только сейчас он заметил, что на её правом плече расплывалось алое пятно, из которого на пол текли ручейки крови.

— Ты…

— Пустяки! — отрезала Анис.

Она, внезапно, покачнулась и чуть не поймала пулу собственным лбом. В итоге, бледная, она рухнула на пол.

— Обходите её с флангов! — послышались крики из коридора. — Тобиас — трупы с собой забери.

— «Трупы?» — подумал он.

Ну разумеется — такая девушка, как Анис, наверняка не часто промахивалась мимо цели.

— Окно, — прохрипела она, держась рукой за раненное плечо. — по ту сторону сервисная люлька.

— Что?

— Два этажа… надо прыгать. Иначе мы оба покойники.

Он выглянул из-за шкафа. В разрухе пентхауса на полу лежало четыре тела, а вдвое больше людей в черных костюмах и таких же очках обходили их по стенкам.

— Проклятье! — он поднял Анис на руки. — Проклятье! — выпрямил спину. — Проклятье!!! — и побежал в сторону окна.

— Стреляйте!

Вокруг него засвистели пули. Правый бок сильно ожгло. Чертов многострадальный правый бок! Хотя… почему многострадальный?

— Ах ты ж…

Кто еще, кроме него, мог задуматься о чем-то в подобный момент? Только он!

Вместо прыжка они вдвоем попросту вывалились с пятьдесят второго этажа небоскреба.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 556**

В полете он успел каким-то чудом извернуться и, прижав к себе девушку, упасть плечом в железную люльку. От боли из глаз едва ли искры не посыпались. Он еще не успел прийти в себя, как Анис уже дернула за какой-то рычаг.

Закрутилось огромное реле. Тросы, на которых крепилась эта адская машина, полетела вниз.

Он увидел как из окна высунулись «костюмы» с оружием на изготовке, но стрелять не стали.

— Я… нужна им… живой. Не стреляют… на поражение, — прошептала Анис. Она достала нож и отрезала подол платье. Сделав из него два лоскута ткани, она протянула их ему. — Перевяжи.

Он хотел было сказать, что не умеет, но вовремя увидел взгляд зеленых глаз. Они светили так же ярко, как у кошки.

— Проклятье, — в который раз процедил он.

Не умеючи, кое-как, заставляя Анис едва ли не рычать от боли, он даже не забинтовал, а скорее перетянул ей рану. Люлька к этому моменту уже успела спуститься на уровень двадцатого этажа.

— Держи, — она протянула ему пистолет. — С предохранителя уже сняла. Все, что тебе надо делать — целиться и жать на спусковой крючок.

Стоило его пальцам коснуться нагретой рукоятки оружия, как порыв ветра запутался в его длинных, черных волосах. В нем он словно услышал чей-то шепот. Тот хотел ему что-то сказать. Что-то очень важное…

— Не зевай! — крик Анис привел его в чувства.

Он посмотрел вниз. Там, около выхода из здания, уже стоял с десяток «костюмов».

— Мы обреч…

Он не успел договорить. Анис что-то достала из-под платья. Что-то не очень большое и напоминающее по форме какой-то фрукту.

Зубами выдернув из этого фрукта чеку, она швырнула его вниз. Послышались крики и костюмы бросились в рассыпную. Через три секунды, когда люлька оказалась на высоте пятого этажа, прозвучал мощный взрыв. Взрывная волна разбила стекла, а по днищу застучали осколки.

Некоторые настолько глубоко впивались в железо, что их острые концы царапали его кожу, пока он опять кричал.

Особенно громко он орал когда тросы не выдержали и оборвались и люльки, пролетев добрых четыре этажа, приземлилась на крышу припаркованного массивного джипа.

Крик сменился на стон.

— Надо уходить, — Анис, перекатываясь куда-то вниз, рукой утащила его за собой.

С удивлением, в момент падения своего тела на асфальт, он понял, что так и не потерял меча. Тот все так же качался в, казалось бы, простенькой, но такой крепкой конструкции, сделанной из кухонного полотенца.

Интересно, когда он успел такому научиться?

— Дар…

Он резко обернулся. Ему показалось, что кто-то его зовет…

— Да не стой ты! — закричала Анис.

— Ну да, — опять заторможено ответил он.

Вместе они подошли к спортивному купе. Ауди, гордый немец последней модели, ждала их у обочины. Девушка, непонятно откуда доставая ключ, нажала на нем две кнопки и бросила ему.

Тот, поймав на лету, не сразу понял, что именно от него хотят.

— Если верить новостям, — сказала девушка, буквально запрыгивая в машину. — То ты прекрасный водитель, — донеслось уже из салона.

Он на секунду обернулся в сторону взорванного здания. Пламя уже занималось на первом и втором этаже. Слышались крики людей и вой пожарный сирен где-то ниже по проспекту.

При этом приходящие в себя костюмы, нашаривая оружие, уже озирались в их поисках.

— Вон они! — прозвучал чей-то крик, и первые пули врезались в асфальт.

— Дьявол!

Он нырнул в салон, мгновенно надавил на тормоз и нажал на кнопку зажигания. Мотор взревел, и машина сорвалась с места.

За несколько секунд он пролетел два квартала, но тут же вжался в руль, когда позади послышалась пулеметная очередь. Стальные шмели впивались в корпус ауди, и машина начал ощутимо вилять.

Снижая скорость, не рискуя на полных оборотах входить в поворот, он выкрутил баранку.

— Сейчас оторв…

Мощный удар буквально подкинул спорт-кар. Небо и земля завертелись в сломанном калейдоскопе реальности. Со всех сторон, заключая в тесную темницу, выстрелили подушки безопасности.

Когда он пришел в себя, то его тащила по переулку израненная Анис. Её левая рука, в плечо которой попала пуля, вывернутая под неестественным для человеческого тела углом, висела плетью.

Они ютились в каком-то тесном закутке. Повсюду стояли мусорки из которых тянуло гнилью. Из канализации валил густой, пахучий дым, заслонявший небо.

Единственная мысль, которая билась в его сознании, была:

— «Неужели я здесь и умру!».

«Пройдя» сквозь переулок они оказались на короткой улочке. Обессилевшая девушка буквально рухнула на него. Он, придя в себя, застонал от боли во всем теле, но успел поймать Анис.

Поднимаясь на ноги, он подхватил её под плечо и поковылял было в сторону входа в метро, как сбоку в здание дома, высекая искры, врезалась пуля.

— Отдай нам её, — прозвучало позади.

Он обернулся. Там стояло несколько костюмов. Причем на этот раз, опасаясь ответного огня, они нашли себе прекрасное укрытие.

Перед собой они держали несколько людей. Плачущую женщину с длинными, черными волосами и голубыми глазами. Мужчину с волевым подбородком и ясным взглядом. А еще маленькую, златовласую девчушку.

— Держись, Элизабет, — голос мужчины дрожал, но явно пытался удержать себя в руках. — Элейн, дочка, все будет в порядке.

— Мне так страшно, Хавер, — прошептала женщина.

Почему-то от этих имен защемило в груди. Да и, ко всем чертям, что эта семья делала в такой час на улице этого проклятого города?!

— Отдай нам девчонку и…

Он, не медля, взял пистолет и, прижав к себе Анис, приставил дуло к её виску.

— У нас патовая ситуация, — он смотрел в глаза главному костюму. — Убьешь этих людей, и я её застрелю. Попытаешься достать меня — и я её, опять же, застрелю.

Какое-то время на улице висела тишина, которую нарушали лишь всхлипы ребенка.

— А силенок-то хватит? — хмыкнул костюм.

Его рука дрожала так сильно, что ствол пистолета «гулял» от виска Анис к её подбородку и обратно.

— А ты проверь, — с бравадой, стараясь удержать голос от петуха, огрызнулся он.

— Да верю, верю, — широко улыбнулся костюм. — Храбрый, но глупый, да?

Он не успел ответить. Спину как раскаленным железом ожгло. И, что удивительно, в момент падения его мысли были вовсе не о том, что его сейчас убьют, а: «Откуда я знаю, как чувствуется раскаленное железо?».

Упав на землю, он попытался подняться на ноги, но с ужасом понял, что не чувствует их. Он вообще не чувствовал ничего ниже поясницы.

И это ощущение, до жути знакомое, поднималось все выше и выше, пока он вновь не оказался способен лишь немного шевелить правой рукой.

В витрине магазина, перед которым все и происходило, отразилась припаркованная машина, в стекле которой он увидел воткнутый ему в спину нож. Прямо в то место, где, через весь позвоночник, протянулся шрам от операции.

— «Нет», — билась в сознании мысль. — «Нет, только не это, только не снова».

— Избавьтесь от свидетелей, — приказал костюм, поднимая на руки бессознательную Анис.

Отец семейства попытался было вырваться из тесного захвата, но ему к голове приложили дуло. Женщина и её дочь что-то закричала, но было поздно.

Щелкнул спусковой крючок, и стена дома окрасилась алыми цветами с вкраплениями серой субстанции. Тело мужчины упало на асфальт.

— «НЕТ!» — закричал он, но был не в силах пошевелить губами.

— Начни с мелкой, — сказал один из костюмов.

Тот же маньяк, что застрелил мужчину, направил ствол на маленькую девочку. Его палец надавил на курок. Пуля, окутанная дымом и огнем, вылетела из ствола, да так и застыла в воздухе.

— «Что…»

— Значит такую ты выбрал жизнь, — прозвучало из темного переулка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 557**

Он мог видеть его лишь в отражении витрины. Клубился чернеющий дым. Несмотря на то, что мир застыл, клубы продолжали тянуться к небу.

— «Кто ты… что ты…»

— И это все, чего ты желал? — продолжал смутно знакомый голос. — Бездарно тратить свою жизнь на удовольствия?

— «Не осуждай меня!»

— А как же все то, о чем ты грезил? Как же твой билет к мечте?

Из переулка вылетел билет до Чикаго. Тот самый, который должен был начать его путешествие по этому миру.

— «У меня не было возможности и…»

— У тебя была возможность на все, что угодно, — продолжал голос. — Но ты предпочел этим возможностям жизнь просто паразита. Влачил свое жалкое существование без всякой цели.

«Цель… Какая у меня может быть цель, когда у меня есть все, чего можно только пожелать?!»

— Разве все? Если у тебя есть все, чего можно только пожелать, то почему ты тогда пытаешься заглушить этот плач внутри твоей груди. Эту пожирающую тебя пустоту?

— «Замолчи!», — закричал он мысленно, но было поздно. Перед внутренним взором закружились сцены прошлого.

То, как отпустив аспирантку, его единственной мыслью было — «и это все?». Об этом снято столько фильмов, написано столько книг и песен. Но секс не подарил ему ни особого наслаждения, ни смысла.

Затем он вышел из больницы. Смог двигаться на своих ногах, но, опять, лишь одна мысль «и это все?».

Потом он счел, что все дело в аспирантке. Он менял женщин. Так часто и так много, как только мог. А учитывая его деньги, то мог он многое.

Даже больше, чем многое.

Но каждый раз лишь — «и это все?».

Затем пришел алкоголь. Но и он не мог заполнить той пустоты, что росла в его груди каждый день.

Будучи прикованным к постели, он жил одной целью — выжить. А когда встал, то потерял её цель. Ни женщины, ни слава, ни деньги, ни алкоголь не могли заменить ему её.

И тогда пришел черед наркотиков. Сперва легких, затем тяжелых. Они позволяли ему забыться, но каждый раз пустоты с новой силой напоминала о себе.

— «Я не хотел всего этого…»

— Хотел! — от рева голоса задрожали стекла, доносящихся из темных клубов дыма. — Не обманывай себя, Дар… — ветер заглушил слова. — это именно то, чего ты хотел. Чего желал для себя.

И потянулись новые сцены из прошлого. Где он валялся в собственной рвоте посреди какого-то модного ночного клуба. Затем, как кувыркался в постели с тремя девицами, которым явно еще не было восемнадцать лет. Как он торчал в полузаброшенном здании, закатывая глаза от неземного блаженства.

Как едва не сбил ребенка, сев вусмерть пьяным за руль. А после того, как его отмазали и всего лишь лишили прав, тут же пошел и купил себе новую машину. Ту, на которой не было вмятины от собаки ребенка, которая и спасла малыша от гибели.

Он даже не чувствовал угрызений совести.

Зачем? Для чего? В конце концов, он просто жил, существовал, переползая изо дня в день, разрушая себя и вс, что его окружало.

Потому, что если он не мог заполнить пустоту в его груди, то, может, смог бы её хотя бы убить?

— Тогда умри, — ответил голос. — признай, что именно этого ты хотел с самого первого своего вздоха — смерти.

— «Нет! Ты лжешь! Я всегда бился за свою жизнь!»

— Но для чего?

— «Для… для…»

— Я скажу тебе, для чего, — клубы дыма сгущались, образовывая какую-то фигуру. — Ты боролся не для себя, а назло другим. Чтобы доказать, что они ошибаются. Чтобы показать, что они хуже тебя. Слабее тебя.

Он вспомнил все те обидные игры, что устраивали с ним в приюте. Все те шепотки, которые он слышал от санитаров и медсестер в больнице.

Он их всех ненавидел! Всех, до единого! И даже аспирантку он взял, только чтобы посмеяться над её обидной реакцией, когда она всем своим видом показала, что никогда с ним не переспит!

Тоже самое касалось и города.

Он его ненавидел.

Ненавидел за то, что тот жил, пока он мучался в смертной агонии своей недожизни.

— Ну так вот он твой миг триумфа — ты показал им всем. Показал, что ты жив. И ты жил яркой жизнью. Такой, о которой большинство могут лишь мечтать. Полной удовольствия и забытья. Ведь именно об этом ты мечтал?

По его щекам потекли слезы. Горькие, полные жгучей обиды.

Голос был прав.

Он всегда мечтала только об этом — жить в свое удовольствие, показывая всем, как те ошибались. Насколько он был лучше, чем они.

— А теперь, разве ты не заслужил после всего этого покоя. Разве не заслужил того, чтобы пустота, наконец, была заполнена.

Он не нашел в этой жизни того, что искал. Люди отвергали его даже после того, как он стал таким же, как они. Восхищались им, но отвергали.

Он навсегда остался для них калекой. Уродцем, за спиной которого шептались.

И все его мечты, все его желания, оказались лишь пустыми иллюзиями о несбыточном будущем.

Всю свою жизнь он мечтал о чем-то волшебном, но разбился вдребезги о суровую пошлость реальности. Он не был уникальным. Он не доказал своей особенности.

Он был таким же, как и все.

Он был никем.

Камнем, который время и пространство уронило со скалы и теперь тот летел навстречу распахнувшей объятья голодной пропасти забвения. И какая разница, в какой именно момент он в неё упадет, если падение, само по себе, неизбежность — лишь вопрос предельной скорости. Ведь как бы ты не цеплялся за края реальности, но тянущая сила пропасти, ждущей тебя на закате жизни, всегда оказывается сильнее всех усилий.

Сильнее любви.

Сильнее ненависти.

Печали.

Удовольствий.

Страха.

Все окончится там — во тьме абсолютного ничего.

Как он был никем, так и станет — ничем.

— Прими реальность. Ты умрешь. Так почему бы не сделать это сейчас и закончить агонию.

Да, голос бы прав. Почему бы и не прервать мучения и не заполнить пустоту еще большей пропастью. И пусть она подавит…

— Дар…

Ему на миг показалось, будто сам ветер попытался ему что-то прошептать. Но, не докричавшись, смахнул слезы с его глаз, позволяя вновь ясно увидеть реальность. Увидеть то, как пуля летела в голову маленькой девочке.

Сердце забилось быстрее.

— Бам-Бам! — послышалось где-то в глубине его собственной души.

Камень действительно упадет в пропасть. Все они — лишь осколки бытия, неизменно стремящиеся к разрушению самих себя.

— Держите фланг! Кочевники прорываются! — кричали чужие голоса.

Все они умрут.

— Бам-Бам! — стучало в груди. — До последней капли крови, брат?

Однажды. Обязательно умрут. Пропасть пожрет их всех. Голос был прав.

— Бам-Бам! — били барабаны.

Но голос ошибался.

Он был не прав.

— Прими свою судьбу, — шептал черный дым. — Неизбежность смерти. Неизбежность пустоты.

Нет, он был не прав! Потому что в пропасть он летел не один и, если в момент падения, сможет кому-то чуть дольше продержаться в этом падении, то, может, пропасть получит меньше пищи.

— Бам-бам! — били барабаны.

— «Шевелись, проклятое тело!» — зарычал он.

— Не пытайся…

— Бам-бам! — барабаны заглушили голос из переулка.

Даже если это будет последним, что он сделает в своей жилкой и никчемной жизни, то пусть так оно и будет. Пусть это будет лучшим его поступком. Пусть это станет единственным поступкам! Ведь, как говорят писатели, неважно, что внутри истории — важно, как она начинается и как заканчивается.

— Бам-бам!

Он начал озлобленным калекой, продолжил пьяницей и наркоманом…

— Бам-Бам!

Но закончит собой.

— А-А-А-А-А-А! — закричал он и рванул вперед.

— НЕТ! — взревел голос, разбивая вдребезги витрины магазинов.

— БАМ-БАМ-БАМ-БАМ! — яростно забили барабаны.

Пуля, высекая искры, отлетела от выставленного перед ней простого клинка.

— Что за…

Договорить костюм не успел. Лезвие, описав широкую дугу, снесло ему голову.

— Не плачь, маленькая, — прорычал он, заслоняя спиной плачущую девочку. — Я с тобой. Все будет в порядке. Пока я здесь, ты не умрешь. Не бойся.

— Смотрите-ка, — костюмы взяли его полукругом. — Этот идиот принес нож на перестрелку. Я думал, такое только в анекдотах бывает.

— Бегите, — прошептала женщина.

— Никогда, — ответил он, поудобнее перехватывая рукоять. — Я никогда не бегал раньше и не побегу сейчас.

Прозвучал выстрел и он, каким-то чудом, смог подставить меч под очередную пулю. Та отскочила и впилась одному из костюмов в колено.

— Забавно! — засмеялись его подельники.

— Успокойся, мама, — всхлипнула девочка. — ты не видишь, это супер-герой.

Нет, он не был ни героем, ни, тем более, супером.

— Как зовут тебя, смертник? — вперед вышел глава костюмов. Он показательно снимал с плеча автомат.

— Меня зовут… меня зовут…

Как же его зовут?

— Уходи-ка ты, лучше, отсюда. Считай это моим уважением к твоей удаче и безрассудству. Третий раз с этой зубочисткой так может и не повезти.

Он посмотрел на свой дрожащие руки.

— Бам-бам, — недавно яростные барабаны затихали.

И действительно. Кем он себя возмонил? С этим простым мечом против…

Внезапно его глаза сверкнули.

Нет!

Все не так!

Все не то!

— Засунь свое предложение себе в задницу! — закричал он. — Пока я здесь, вы не тронете этих людей!

Пока он здесь, никто их не тронет.

— Бам-бам! — крепче зазвучали барабаны.

Даже если сюда приедет весь их клан, то он не опустит меча.

— Генерал! Мой Генерал! Генерал! Генерал, мы победим! Генерал!

Даже если правительство пригонит целую армию, то это не замедлит его шага.

— Мы будем биться с вами, Генерал! Наш Генерал — сильнейший в мире!

Даже если демоны и боги, злодеи и героя, объединятся против него, то не согнут его железной воли.

— БАМ-БАМ! — от грохота барабанов можно было оглохнуть. — Без… Ген… Дар…

Потому что впервые в жизни у него появилась настоящая, такая простая цель. И пусть темная бездна, что ждет, пока он оступится на своем пути, захлебнется слюнями, потому что сегодня она не получит, ни тех, кого он защищается.

— БАМ-БАМ-БАМ!

Потому что его зовут… его зовут…

— ХАДЖАР ДАРХАН! — нечеловеческий рев прокатился по улицам.

— БЕЗУМНЫЙ ГЕНЕРАЛ! — взорвались барабаны.

И он идет следом за своим драконьим сердцем…

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

.........

Хаджар стоял посреди бескрайнего моря белого света. В руках он держал Черный Клинок, а в качестве одежды на нем висели изорванные тряпки.

Перед ним, на больничной койке, лежал высушенный, будто мумия, молодой мужчина. В нем Хаджар с трудом мог узнать самого себя.

Единственное, что их объединяло, взгляд чистых, синих глаз.

Юноша, подняв руку, что-то напечатал на клавиатуре.

— Время пришло? — проскрипел механический голос.

Хаджар, удерживая в горле рвущийся колкий комок, кивнул.

— Это страшно? — вновь спросил механический голос. — Страшно — умирать?

Хаджар отрицательно покачал головой.

— Это как сон, — ответил он. — в котором тебе будет снится удивительный сон, где ты будешь принцем. Пусть и не долго. А еще у тебя будет сестра и брат. Самые лучшие в мире. И отец с матерью. Они будут тебя любить.

На экране старого ноутбука появился смайлик.

— Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, — проскрипел динамик.

Хаджар кивнул.

— Ты все это потеряешь.

Их взгляды встретились.

— Потеряешь, потому что будешь слаб, — слезы потекли по щекам Хаджара. — потому что не сможешь их защитить.

— А ты? Ты сможешь их защитить?

Хаджар вгляделся в океан белого света.

— Я смогу их вернуть, — твердо сказал он. — Даже если мне придется сжечь целый мир — я их верну. Я верну их всех. Я изменю судьбу.

На экране появилось многоточие, а затем динамик произнес:

— Хорошая цель. Умереть ради такой будет честью для меня.

— Прощай, — прошептал Хаджар.

— До встречи, — ответил ему механический голос. — До встречи в будущем, Дархан. Северный Ветер.

Черный Клинок вонзился в грудь прикованному к койке человеку.

В ту же секунду, откуда-то издалека донеслось:

— Давление растет!

— Нейроактивность зашкаливает.

— Пульс… двести пятьдесят ударов в минуту!

— Мы его теряем.

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

.........

Хаджар вновь сидел у костра, в который подбрасывал травы старый орк-шаман. Никакой воронки над головой не было, да и по ощущениям не прошло дольше секунды.

Внезапно Хаджар ощутил, как невыносимо сильно жгло его правую рук. Подняв её, он с удивлением обнаружил, что татуировка, раньше занимавшая лишь его предплечье, теперь покрывала складывающимися в узоры письменами всю руку.

Начиная от кончиков пальцев и заканчивая плечевым суставом.

— Тяжело? — спросил старик.

— Да, — ответил Хаджар.

Орк кивнул.

— Нести свое имя всегда тяжело. Слишком крепок зов пропасти, слишком сильна бездна. Но, пока ты удерживаешь свое Имя над ней — можешь не боятся, что тебя утянет во тьму.

— То, что, я видел? — руки Хаджара слегка дрожали. Все эти три года… он помнил их так ясно, словно они были совсем не ном. — Что это было?

— Было? — внезапно отозвался мальчик орк.

— Есть, — прорычал орк-юноша.

— Будет? — протянул орк-мужчина.

— Стало, — прошептал орк-старик и бросил очередной пучок трав в костер.

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

.........

— Проходи, шаман ждет тебя.

Хаджар стоял на пороге самый обычной палатки, внутри которой, у маленького костерка, сидел старик.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 558**

— Чего ждешь? — спросил вождь Ярость Медведя.

Хаджар отшатнулся и схватился за руку. Он опустил на неё взгляд, но татуировка не исчезла. Она все так же покрывала его кожу от кончиков пальцев до сустава.

— Понятно, — протянул орк. — Пусть Духи оберегают тебя на твоем пути, Северный Ветер.

Орк коснулся пальцами сердца, потом лба, а затем снова сделал жест, будто пытался что-то передать человеку.

— Что это было? — прохрипел Хаджар.

— Испытание, — как о чем-то само собой разумеющемся, ответил орк.

Хаджар отвернулся от палатки, где сидел шаман. Он вообще плохо понимал, что именно сейчас произошло. Оглянувшись, он выхватил из пространственного кольца нож и, проведя по руке, произнес:

— Клянусь, что я Хаджар Дархан.

Кровь вспыхнула и рана мгновенно затянулась. Река Мира приняла его клятву, не оставив на теле ни единого шрама. Клятва была принят и мгновенно исполнена.

Как ему когда-то подсказал Эйнен, это был способ, проверить в иллюзии он находиться или нет.

— Это был сон? — спросил он у вождя.

— У каждого свое испытание, — немедленно нахмурился Ярость Медведя. — и мы никогда их не обсуждаем. Гордись, Северный Ветер, что завоевал свое имя. Но та война, которую ты вел за него, она лишь твоя и ничья больше.

— Но с кем я воевал?

Вождь, скрестив руки на могучей груди, ничего не ответил. Хотя, сам Хаджар уже знал, с кем именно он бился. Увидев свое отражение в луже под ногами, Хаджар вгляделся внутрь собственных глаз.

Он хорошо знал, того, кто появился в темном переулке. Потому что теперь, вспоминая толи сон, толи видения, он видел в кого именно складывались клубы канализационного дыма.

В него самого.

— Самые свирепые наши враги, живут внутри нас самих, — внезапно произнес вождь. — Победи себя и сможешь одолеть целый мир.

— Спасибо, — кивнул Хаджар.

— Пойдем, — вождь развернулся и пошел к огромному костру, сложенному по центру лагеря. — Сегодня праздник, о делах поговорим завтра.

Хаджар пошел следом. Он вслушивался в незнакомый, рычащий язык и пытался как можно скорее избавиться о воспоминаниях нереальной жизни последних трех лет. Хотя, не реальной ли?

— Выпьешь? — одна из орчанок, невысокого роста — всего два метра, и со стройной талией, протянула ему чарку чего-то терпкого и пахучего.

Хаджар смерил её взглядом, а потом отвернулся.

— Завязал, — ответил он, доставая из кармана трубку. — Не пью больше.

Орчанка пожала плечами и унеслась к кругу танцующих. Танец орков больше походил на военные учения. Под ритмичную музыку они делали выпады кулаками и уносили по воздуху удары ногами. Но делали это так плавно и настолько в такт ритму, что это действительно походило на танец.

Очень странный, но танец.

— Садись, — орк указал на один из пледов, накинутых на нагретую пламенем землю. — Скоро будет церемония посвящения в охотники.

Только теперь Хаджар заметил, что его сажали рядом с молодыми орками, которые отличались от других своих собратьев. Отличались тем, что на их головах не было перьев.

Осторожно садясь рядом, Хаджар ожидал любой реакции, но только не того, что каждый из орков поприветствует его. При этом в их взглядах не было ни капли враждебности или презрения по отношению к тому, что рядом с ними сидел человек.

Севшие вокруг костра краснокожие какое-то время наблюдали за танцем, пока бой барабанов, наконец, не замер. В это время те орчанки, что разносили еду и напитки, замерли. Вместо со всеми остальными, в том числе и с Хаджаром, повторявшим за окружением, они поприветствовали поднявшегося на ноги вождя.

— Много лун назад, наш великий предок впервые настиг свою добычу! — гремел густой бас Ярости Медведя. — Так он стал охотником! Первым среди всех прочих! Так он обрел свое имя!

Орки встретили это одобрительным гулом и ударами мощных кулаков о землю, отчего та затряслась.

— Сейчас, спустя столько лун, мы следуем давней традиции! Наши молодые соплеменники продолжают охотится и, поймав первую добычу, получают свое имя!

Толпа встретило было вождя очередным одобрительным гулом, но тот вскоре сошел на нет. К костру, пламя которого, будто по волшебству (потому как Хаджар не ощущал никакого резонанса в потоках энергии) начало затихать, подошел старик-шаман.

В руках он держал десяток ремешков с перьями. Среди них было и такое, что было закрепление не на ремень, а на шнурок.

— Рев Тигра!

Из числа тех, кто сидел рядом с Хаджаром, поднялся молодой орк. В абсолютной тишине нарушаемой лишь треском пламени, он подошел к шаману и, поприветствовав его на местный манер, наклонил голову.

Старик нацепил ему на голову ремень с пером, а затем, оторвав прядь черных волос, бросил их в костер.

Пламя взревело и исторгло из себя очертания тигриной головы. Только теперь сотни орков одобрительно загудели, но вскоре замолчали.

— Речной Камень!

Очередной волк отправился за своим пером, а прядь волос, брошенная в пламя, породила силуэт кабана. Хаджар с удивлением осознал, что шаман, каким-то образом, демонстрирует оркам их Духов. И это учитывая, что все они находились на примерной ступени «Небесного Солдата».

— «Да что у них вообще здесь происходит?» — Хаджар был более, чем просто удивлен.

В который раз краснокожие опровергали все законы пути развития, которыми руководствовались адепты людской расы.

— Северный Ветер!

Хаджар поднялся на ноги и подошел к шаману. Тот всмотрелся ему в глаза и прошептал так, что никто кроме Хаджара не услышал.

— Твое испытание, — произнес он. — такого я еще никогда не видел.

Хаджар вздрогнул. Неужели шаман видел все, что с ним происходило.

— Не бойся, Северный Ветер, — орк принялся вплетать шнурок с пером ему в волосы. — Меня связывает клятва и честь. Я никому и никогда не расскажу того, что увидел. Но, скажи мне, тот мир, который я видел, ты действительно пришел из него.

Отсветы пламени падали на лицо шаману, делая его кожу не просто серой, а какой-то каменной. Будто перед Хаджаром стояло не живое существо, а каменное изваяние, в которое кто-то вдохнул разум и возможность двигаться.

— Да, — кивнул Хаджар.

Шаман выдернул несколько волос и скрутил их небольшим колечком.

— Мне жаль тебя, человек. Ты вырос в ужасном доме.

Хаджар вгляделся в пламя. В его отсветах он видел образы, дорогие его сердцу.

— Мой дом лежит за много лун отсюда, шаман. Это северное королевство Лидус. И, поверь мне, сколько не путешествуй по миру, а не найдешь страны прекрасней и дома теплее, чем дом моих предков. Чем дом моего отца — Хавера и матери — Элизабет.

Шаман кивнул и бросил прядь волос в костер.

Говорят, что существует три вида Духов, живущих внутри адептов. Первый, самый слабый и самый распространённый, принимал вид животных. Он лишь немного усиливал Рыцаря Духа, и не более.

Второй, куда более редкий, свидетельствующий о невероятном таланте, принимал форму оружия. Он позволял техникам Рыцаря Духа перейти на качественно новый уровень. Правду говорят, что при прочих равных, Рыцаря с духом зверя никогда не одолеть Рыцаря с духом оружия.

Был еще и последний, третий вид. Мифический. Даже легендарный. Он формировал иероглиф. Символ, который открывал Рыцарю путь в стихию или к Духу Оружия, сокрытому в Реке Мира.

Когда прядь волос Хаджара исчезла в огне, то пламя, исторгнутое огнем, сформировали силуэт птицы с большими крыльями и длинным хвостом из двух перьев-лент.

Покрасовавшись, она взмыла в небо и исчезла снопом искр.

— Кетцаль, — прошептал шаман. — дух воздуха, покровитель свободы. Это хороший дух, Северный Ветер. Он тебе подходит.

Хаджар возвращался обратно на плед, чувствуя как в волосах,с противоположной стороны от фенечек, качается перо лазурного цвета.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 559**

— Хочу, чтобы ты сразу понял, человек, — рычание Степного Клыка сложно было спутать с чем-либо, кроме… рычания Степного Клыка. — я не рад тому, что нам придется вместе отправляться к Да’Кхасси.

— Взаимно, — кивнул Хаджар, расчесывающий шерсть мурчащей Азреи.

Праздник закончился к середине ночи и народ потянулся ко сну. Ну, тот народ, что потом не мешал медитировать Хаджару своими сладострастными стонами.

Причем, постельные звуки, которые издавали орки, мало чем были похожи на людские.

Так, чтобы сравнить… Хаджар хорошо помнил, как еще во времена бытности цирковым уродцем, ему приходилось быть свидетелем того, как мясники резали свиней. Так вот — их крики были куда мелодичнее того, что издавали во время спаривания орки.

А кроме как спариванием их яростное совокупление Хаджар назвать не мог.

— И тем более, я не рад, что ты взял с собой людей! — Степной Клык, который надел кожаные штаны и воротник-нагрудник, указал когтистым пальцем на троицу друзей.

С самого утра Дерек, Алея и Ирма встали прямо у самого входа в лагерь. Их присутствие заставляло нервничать орков, которое выражалось в том, что те накинули на себя Зов и обнажили оружие.

Вид воинственно настроенных извечных врагов приграничья заставлял нервничать друзей. А запах их страха привлек Азрею, которая незамедлительно приняла сторону беловолосой адептки Ирма.

В общем и целом, в течении целого часа, на отдельно взятой поляне возникла патовая ситуация, в которой никто не рисковал делать лишних движений.

— Как будто я рад, — буркнул Хаджар.

Но когда он попытался отшить этих троих, то Азрея весьма ощутимо огрела его по спине хвостом. Когда же Хаджар с недоумением уставился на неё, то она резко рыкнула, будто говоря: «Белую берем с собой!».

Ну а взять в поход Ирму, и оставить в Болтое её сестру Алею и друга Дерека не представлялось возможным.

В конце концов эти трое — самостоятельные адепты, ступени Небесных Солдат. Так что должны иметь свои головы на плечах и понимать, куда стоит лезть, а куда нет.

Хаджар им не папа с мамой, чтобы жизни учить.

Хотят рискнуть жизнью в этой авантюре — их дело.

— Через час встречаемся на южной стороне стоянки, — прорычал Степной Клык. Видят Вечерние Звезды, его рассерженным внешним видом можно детей пугать! — Надеюсь, что Великие Духи задержат тебя по пути и я смогу отправиться один.

— Надейся, — пожал плечами Хаджар.

Орк, обнажая клыки, рассержено рыкнул, но, будучи не в силах немедленно разорвать «человека», ушел куда-то по своим делам.

— Бесчестный малорослик, — бросил он перед тем, как окончательно скрыться среди палаток.

Хаджар печально вздохнул. Одна из причин, по которой он согласился на данную авантюру, была возможность узнать у орков их способ использования Зова. Но, по не самой приятной насмешке судьбы, единственным, кто мог бы его научить, был Степной Клык.

А тот, все никак не способный забыть своего «обидного поражения», явно откажется дать Хаджару ответы на интересующие вопросы. И уж тем более не согласиться показать «пару приемов».

Если, конечно, эти приемы не приведут к тому, что Хаджар окажется на пороге дома праотцов. Тогда — да. Тогда Степной Клык займет первой место в очереди желающих.

Азрея муркнула и ткнулась Хаджару носом в плечо.

— Да я не нервничаю, — ответил на это Хаджар, почесывая приятельницу за огромным ухом. — Просто не особо понимаю, куда меня сейчас ведет дорога.

— В глубь территорий орков, — ответил на риторический вопрос Дерек.

Хаджар отвлекся от своего занятия. К нему, держа под уздцы навьюченных лошадей (каждая — последних стадий вожака, что не так уж и плохо даже по меркам внутренних регионов империй) двигалась троица друзей.

— Не особо понимаю вашего рвения, — в который раз Хаджар попытался отговорить адептов от авантюру. — Головы ведь сложите.

— Мы покинули школу «Красного Мула», чтобы стать сильнее, — Алея потянула было ладонь к Азрее, но, опять, нерешительно одёрнула. В то время как Ирма едва не запрыгнула на бедного тигра и принялась его трепать. — А битва с Да’Кхасси явно звучит опаснее, чем вылазки на территорию Дарнаса.

Хаджар пропустил это замечание мимо ушей. Он старался забыть о том, что говорит с адептами вражеской империи. Сейчас это были люди, которым он оказался обязан собственной жизнью и дал слово чести, что вернет свой долг.

— Это не говоря о том, что в их логовах может оказаться полно добра, — в глазах Дерека блеснул алчный огонь.

— Добра? — слегка оживился Хаджар.

В последнее время он все явственней ощущал нехватку не только ресурсов, но и денежных средств. Да, бесспорно, за очки Славы в Башне Сокровищ школы «Святого Неба» можно было купить очень многое.

Многое, но не все.

По рассказам Доры Марнил, самые редкие и ценные вещи, как это всегда бывает, покупались исключительно на закрытых аукционах.

Происходили такие мероприятия раз в год и продавались на них даже такие редчайшие из материалов, как, к примеру, слепок Пера Феникса.

Камень, на который когда-то, миллионы лет назад, упало перо Огненной Птицы. Казалось бы — та еще безделушка, но адепты Духа Огня плюнули бы в лицо за такие слова.

Этот камень, размером с ноготь младенца, ушел за баснословную сумму в семьсот тысяч монет! Это не просто состояние, а астрономическая сумма!

Купил кто-то из герцогов столицы, но кто — оставалось загадкой.

А уж про разнообразные ресурсы разной редкости, артефакты, амулеты и, даже, техники Императорского уровня и говорить не приходилось.

Хаджар чувствовал, что обязан побывать хотя бы на одном таком аукционе, но даже входной билет туда стоил немыслимую сумму в сорок тысяч монет.

В общем, если упростить, то Хаджар был нищим, которому срочно требовались деньги.

— Ты не знаешь? — неподдельно удивился Дерек. — А мы думали ты из-за сокровищ и согласился на предложение вождя орков. Как его там… Ярость Медведя, да?

— Да что, к Высокому Небу, за сокровища? — не сдержался Хаджар.

Троица друзей переглянулась. По их мнению в первую очередь любого пирата должны заботить именно богатства и нажива. Интересно, что тогда пообещали орки их новому знакомому, если тот и без информации о Да’Кхасси бросился с головой в омут.

— Если верить сказкам, — Алея вскочила в седло и потрепала за шею нервничающего коня. — то Да’Кхасси, когда пришли из мира демонов, уничтожили небольшое королевство. А все его сокровища оставили себе.

Хаджар разочарованно выдохнул. Может для приграничья Ласкана какое-то королевство действительно располагало сокровищами, но по меркам Дааанатана…

— Не будь так скептичен, — кажется, девушку задели эмоции Хаджара. — по легендам, даже рядовой житель этого королевства являлся Повелителем. Но секрет их пути развития оказался утерян.

Хаджар вздрогнул.

Нет, в голую удачу он не верил! К тому же сказки склонны преувеличивать. Но, даже если учесть, что страна попросту была сильна, то, может, он добудет достаточное количество ресурсов, чтобы поучаствовать в аукционе.

Хотя, не стоило забывать и о сделке с Хельмером. А еще о том, что ему все еще нужно забрать свиток из Даригона и то, что по его жилам течет эльфийский яд, который убьет его через несколько лет, не стань он Повелителем.

Которым он стать не может из-за того, что ему закрыт доступ к внешней энергии.

— Будем решать проблемы по мере поступления, — прошептал Хаджар, запрыгивая на спину Азрее.

Вместе с тремя ласканцами он обогнул лагерь орков. Оказавшись на южной стороне, он застал картину, которую не хотел бы видеть.

Степной Клык, прикрыв глаза, прижимал к себе небольшую орчанку. Она была почти в два раза ниже его самого, куда меньше и тоньше, чем остальные орки, а её кожа была не красной, а зеленой. При этом уши у неё оказались слишком длинными, из челюстей не выступало ни единого клыка.

Рядом с ней в землю было воткнута глефа, а позади стоял огромный волк в броне, с седлом и красными глазами.

— Полукровка, — процедил Дерек и сплюнул на землю

— Чего? — не сразу понял Хаджар.

— Смесок, — пояснила Алея. — Отпрыск союза орка и человека.

Смерив взглядом сперва Степного Клыка, а затем одну из сестер, Хаджар едва не подавился. Да уж… мир велик и чудеса в нем случаются разные.

Орк простился со своей женщиной и, вскочив на громадного волка, за пару секунд добрался до остальных членов их отряда.

— Жаль, что ты пришел, — прорычал он и ударил пятками по бокам зверя.

Тот завыл и сорвался на бег.

— «Интересно» — мысленно протянул Хаджар, украдкой смотря на провожавшую их орчанку. — «Очень интересно».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 560**

Хаджар, грызя жесткую солонину (не сколько из необходимости — Небесный Солдаты достаточно долго могли обходиться без пищи) сколько из укрепившейся в нем походной привычки, смотрел на комплекс упражнений, которые вот уже неделю, каждое утро выполнял орк.

Сперва Степной Клык, пребывая в каком-то подобии транса, что-то шептал, раскачиваясь в такт, как понял Хаджар, собственным ударам сердца. Затем, поднявшись, он брал свои топоры-секиры и принимался выполнять плавные, медленные движения.

Порой у Хаджара даже возникало ощущение, что он наблюдает вовсе не за гуманоидом двух с половиной метров роста, а за волком.

Кстати, о волках — зверь Степного Клыка держался от остальных в сторонке. И не потому, что являлся одиночкой, просто его не очень-то взлюбила Азрея, которая не спешила возвращаться в облик котенка. А будучи огромным тигром, она заняла в звериной составляющей их отряда высшую иерархическую ступень.

— Ты уже понял, что значит твоя татуировка? — спросила Алея, севшая рядом.

Они ждали пока в ручье (некогда — огромной, полноводной реке), пересекавшем, казалось, всю степь, напьются кони. После Азреи и волка они третьими подошли к водопою.

Хаджар посмотрел на правую руку. Красные символы сливались в различные силуэты, принимая очертания каких-то толи зверей, то ли неведомых тварей, а потом снова превращались в письмена.

— Нет, — покачал головой Хаджар. — Я даже не понимаю, в чем именно заключаются изменения.

Из всего отряда больше всего в Именных татуировках понимал Степной Клык, но за всю неделю пути он не сказал ни слова. Даже когда они, путешествуя по тракту, встречали на своем пути постовые гарнизоны.

В таких случаях пограничники Ласкана немедленно обнажали оружие и активировали амулеты. У них была простая логика — вижу орка, бьюсь с орком.

Троица учеников школы «Красного Мула», имеющей славы на все восточное приграничье Ласкана, немедленно вступала в переговоры.

Они убеждали погранцов, что орк — их пленный, которого они везут на какую-то дальнюю заставу. Конечно, шито белыми нитками, так как Степной Клык ехал при оружии и верхом на боевом волке, но спорить с адептами «Красного Мула» никто не хотел.

Так вот даже в таких ситуациях орк лишь надменно на всех смотрел и ни с кем не хотел говорить.

За всю неделю пути он не произнес ни слова.

Так что, единственным человеком, с кем Хаджар мог обсудить вопрос татуировки, была Алея. Она не очень хорошо разбиралась в вопросах Имен, но, как выяснилось, знала даже больше, чем Эйнен.

— Раньше им предавали больше значения, чем сейчас, — как-то раз сказала она Хаджару. — Почему — даже не спрашивай. Не знаю.

Вот и все, чем её знания отличались от сведений островитянина. Казалось бы — всего одна фраза, но она одновременно приоткрывала завесу одной тайны, чтобы опустить другую.

— Поехали, — Дерек привел напившихся и вымытых лошадей. — нам еще дня три ехать, а потом — земли орков.

— Теперь это земли Да’Кхасси, — Степной Клык удивил всех своей фразой, но тут же отвернулся в сторону.

Никто и не подумал к нему обращаться с расспросами. Не хотелось нарваться на сердитое рычание. Да и учеников свирепый краснокожий изрядно пугал. Любого из них, при желании, он мог с легкостью отправить к праотцам.

— Здесь, по дороге, есть дорожная таверна, — вспомнил все тот же Дерек. — там, порой, останавливаются бродячие торговцы. Можем попробовать завернуть и купить несколько алхимических зелий и пилюль.

Степной Клык, слушая разговор, презрительно фыркнул. Как успел убедится Хаджар, алхимия краснокожих оставила человеческую в столь глубокой пыли, что целого отряда не хватило бы, чтобы её оттуда откопать.

Понятное дело — делиться тем, что было в его заплечном мешке, орк не собирался.

— Мысль хорошая, — согласился Хаджар.

Каким-то чудом, без всякого голосования, он стал негласным лидером их отряда. Лидером весьма номинальным, но без его финального слова вопросы не решались.

Таверна, как и говорил Дерек, оказалась не так уж и далеко от тракта. Всего два часа скачки в западном направлении и вот, на перекрестке четырех дорог, они обнаружили массивное здание.

Первый этаж, выложенный белым камнем, держал на себе еще три, но уже деревянных.

Двор был огорожен высоким частоколом, из-за которого выглядывали крыши служебных помещений. Склад, конюшни, нечто не подобии бань.

У Ласканцев бани вообще были в почете, в то время как в Дарнасе предпочитали мыться в ваннах. Небольшая культурная разница, но о чем-то она да говорила.

— К-к-то так-к-кие? — травинкой дрожал местный охранник.

Щупленкий парнишка — практикующий находящийся на грани становления истинным адептом. К нему, поднимая клубы пыли, подъехал самый странный отряд из всех, что он встречал. А уж в таверне «Пьяный Гусь» останавливалась сама разношерстная публика.

Начиная мелкими небесными пиратами, приехавшими сбыть товар, заканчивая авантюристами, сражающимися на границах империй.

За кого они сражались?

Да за тех кто больше заплатит — клятые наемники, за достойную плату, хоть против родных королевств мечи поднимут.

Но еще никогда парнишка не видел ни орков, ни учеников школы «Красного Мула» (которых он тут же узнал по медальонам на груди), ни, тем более, наездника на, о боги, Древнем тигре!

— Путники, — ответил Дерек. — Нам бы передохнуть, ну и с торговцами поговорить. Есть кто из таких сегодня?

— Е-е-есть, — стражник кивал головой так рьяно, что Хаджар начал переживать, как бы та не отвалилась.

— Ну и славно.

Спешившийся баронский сын буквально отодвинул в сторону оцепеневшего стражника. Взмахом руки Дерек распахнул ворота и прошел внутрь дворика.

Встретивший их конюх оказался крепче нервами, нежели стражник. Но не из-за разницы в силе, а, скорее, в возрасте. Он взял под уздцы троицу лошадей, но с опаской посмотрел на тигра и волка.

— Погуляй, — Степной Клык хлопнул своего шерстяного товарища по спине.

Волк низко зарычал, развернулся и скрылся где-то в степи.

Азрея же муркнув, обернулась маленьким котенком и, скрывшись за пазухой Хаджара, мирно засопела.

Конюх сглотнул, мотнул головой и направился в свои владения — стойла. Там его ждала бутылка горячительного, заготовленная на пасмурный день. И, видят боги, сегодня, по его личным меркам, этот день был жутко пасмурным.

— Как же жарит, — вздохнул Дерек, жалуясь на отсутствие хоть одного облачка на ясном небе.

Стоило им распахнуть дверь в таверну, как оживленный гомон, мгновенно ударивший по ушам, затих. Официантки выронили подносы с едой и напитками. Зазвенела глиняная посуда. Вдребезги разбиваясь о деревянной пол, она царапала ноги вскакивающих со своих мест посетителей.

Все они, бывалые головорезы и авантюристы, обнажили оружие. Совокупная аура едва ли не сотни Небесных Солдат различных стадий ударила по отряду.

Хаджар, сделав легкий полушаг внутрь заведения, лишь слегка прищурил взгляд. В ту же секунду волну энергии сотни адептов накрыло цунами силы, содержащий в себе столь глубокие мистерии Духа Меча, что каждый ощутил, словно к его горлу приложили острый клинок.

— Орк с нами, — тихо произнес Хаджар, но, тем не менее, его голос было слышно на всех этажах.

Спустя секундную тишину, народ, убирая оружие, начал рассаживаться по местам. При этом, что удивило Хаджара, никто не торопился к выходу.

— Займите места на втором этаже, — попросил Дерек. — а я пока поищу торговцев.

В момент, когда баронский сынок свинтил куда-то в толпу, к отряду подошла дрожащая миниатюрная официантка. Девушка, полутора метров ростом, на фоне Степного Клыка вообще выглядела сущим дитем. Хотя сама явно справила уже двадцатую весну.

— Ст-т-толик?

— На втором этаже, — ответил Хаджар и добавил. — пожалуйста.

Она кивнула и отвела посетителей, на которых все бросали любопытствующие взгляды, на второй этаж. Здесь было чуть просторнее, но, увы, свободных мест не оказалось.

Правда, стоило только народу понять, что отряд не уйдет обратно на первый этаж, как мгновенно группа из трех адептов освободила дальний, угловой столик.

Похватав свою посуду и еду, они прямо так, с ней в руках, перескочили через бортик и, приземлившись внизу, заняли ближайший свободный стол.

— В-в-вот, — дрожащей рукой указала официантка. — Сег-годня на г-г-орячее, ес…

— Нам, пожалуйста, четыре чарки с лиственным чаем, — попросил за всех Хаджар.

Официантка кивнула и скрылась на лестнице. Отряд же, дойдя до столика, начал рассаживаться по массивным табуреткам. Правда когда Степной Клык опустился на одну из таких, то та жалобно пропищала, чем смутила сидящих рядом адептов.

У тех, кажется, ложки начали о зубы биться.

Хаджар, смотря на первый этаж, видел как Дерек общается с группой каких-то людей.

— Он не очень любит Дарнас, да? — задал он мучивший его вопрос.

— Никто из нас не любит Дарнас, — пожала плечами Алея. — Так же, как в Дарнасе не любят Ласканцев.

— Но у Дерека прям очень явная неприязнь.

— Он имеет на это право, — Ирма, по обыкновению, игралась с Азреей. — Его мама, она…

— Ирма! — прервала сестру Алея. — Это не то, о чем мы должны говорить. Если Дерек захочет, то сам расскажет свою историю Хаджару.

В этот момент двери таверны открылись второй раз и на пороге показалась фигура, закутанная в плащ. В ней не было ничего особенного. Ничего, кроме сидевшего на плече ворона.

Хаджар буквально телом ощутил, как внутри его души голодно задергался Черный Клинок.

Взгляд синих, ясных глаз, пересекся со взглядом глаз серых.

— День становится только интереснее, — протянул Хаджар, видя, как один из членов Ордена Ворона поднимается к ним на этаж.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 561**

Официантка, обогнув фигуру с вороном, на негнущихся ногах подошла к столику. Она поставила медный поднос. При этом её руки так дрожали, что с керамического чайника, в котором плескалось что-то травяное, едва не слетала крышка.

В какой-то момент она все же оступилась и поднос полетел прямо на голову Степному Клыку. Девушка в этот момент побледнела сильнее, чем снег на северных вершинах.

Хаджар взмахнул рукой. Поток воли, сорвавшийся с его пальцев, подхватил поднос, выпрямил уже накренившиеся чайник и пиалы и бережно поставил его на стол.

Ни единой капли не пролилось на Степного Клыка, но того, кажется, вообще последние секунды реальности не волновали. Он, как недавно Хаджар, вглядывался в идущую по второму этажу фигуру в плаще.

— Тебе лучше убегать, человеческое дитя, — прорычал он официантке.

Та побледнела еще сильнее и, едва не обыграв Анис Динос в скорости, упорхнула в сторону лестницы.

— И зачем ты её напугал, здоровая твоя башка? — насупилась как всегда непосредственная Ирма.

Степной Клык, взяв двумя пальцами пиалу, проигнорировал девушку и маленьким глотком осушил то, что Хаджар смог бы пить в течении получаса.

Выглядело это одновременно сюрреалистично и несколько комично.

— Вам, наверное, тоже лучше уйти, — прошептал Хаджар.

Сестры переглянулись и собирались было уже взорваться какими-то тирадами. Но не успели. В прямом смысле — не успели.

Забирая табуретку из-под тела какого-то лучника, и взмахом руки заставляя того замолкнуть, фигура в плаще села за стол к четверке.

— Ну здравствуй, братец, — донеслось из-под плаща.

Незнакомец выхватил из рук Алеи пиалу и отхлебнул из неё чая.

— Гадость какая.

Он выплеснул содержимое за бортик и, кажется, попал кому-то на голову. Но, как и в случае с лучником, обиженный тут же замолчал.

От фигуры в плаще исходили волны чудовищной силы, которую тот теперь не скрывал. Эта сила явно принадлежала Рыцарю Духа начальной стадии, но при этом в ней ощущались примеси чего-то жуткого и неправильного. Чего-то одновременно хищного и разрушительного.

И именно эти ощущения так пугали присутствующих.

В том числе и Алею с Ирмой.

Хаджар, краем глаза заметив Дерека, слегка покачал головой. Юноша кивнул и юркнул куда-то в толпу. Теперь главное, чтобы Ласканец глупостей не наделал…

— Мой брат погиб, — спокойно ответил Хаджар. — и уже давно.

Он говорил абсолютно честно, что не могло не привлечь внимание сестер и, что удивительно, Степного Клыка. Орк, который полностью проигнорировал появление фигуры в плаще, теперь как-то странно посмотрел на Хаджара.

— Ну так возрадуйся! — засмеялся незнакомец. — Теперь у тебя есть сотни братьев и сестер.

— Да неужели, — Хаджар спокойно отхлебнул чай из пиалы и едва сдержался, чтобы не повторить действия одного из Ордена Ворона.

Напиток действительно оказался гадостью. Отдавал какой-то гнилью и чем-то приторно сладким.

Смех незнакомца внезапно прервался. Он откинул назад капюшон, давая возможность внимательно посмотреть на его исчерченное шрамами лицо. Черные, сальные волосы спускались до самого подбородка. А под левым глазом виднелась некогда выжженная метка раба.

Учитывая, что адепт находился на уровне Рыцаря Духа, то нанесли её уже после становления истинным адептом.

Интересно, что за монстры могли обладать достаточно силой, чтобы поработить Небесного Солдата?

Стоило понимать, что любой истинный адепт, при желании, мог легко закончить свою жизнь. Их контроля над энергетическим телом хватало, чтобы одним усилием воли разрушить собственные узлы и меридианы.

— Давай поговорим серьезно, Хаджар Дархан, Северный Ветер.

Хаджар кивнул и, удерживая маску беспристрастия, опять отхлебнул из пиалы. Вечерние Звезды, ну что за отрава!

— Давай, — согласился он. — только ты знаешь мое имя, а я твое — нет.

— Эон Мракс, — представился воин.

Хаджар имел свое мнение насчет его имени «Мракс». Уж слишком отдавало чем-то выдуманным, что только подкрепляло его уверенность в том, что под глазом у незнакомца действительно стояла рабская метка.

— Шестой круг Ордена Ворона, — закончил Эон.

— Шестой круг? — переспросил Хаджар.

— Так мы распределяем последователей нашего ордена, — пояснил Мракс.

— Учитывая, что вы называетесь, — Хаджар скосился на птицу на плече фанатика Черного Генарала, — орденом Ворона, то логичнее было бы использовать что-то вроде «перьев».

Питомец Мракса расправил крылья и протяжно каркнул, чем привлек внимание близь сидящих. Вот только, ощутив жуткую ауру, они поспешно отвернулись возвращаясь к своим напиткам и еде.

— Не тебе, Северный Ветер, давать совету Ордену, — в голосе Эона зазвенела сталь. — Будь моя воля, я бы уже познакомил тебя с праотцами.

— Так чего же не знакомишь, — Хаджар показательно сложил пальцы домиком и положил на них подбородок.

Чтобы обнажить Черный Клинок ему нужны были считанные мгновения. Он доставал оружие из недр собственной души быстрее, чем мог бы из пространственного кольца.

— Меня отправили поговорить, — скривился Эон. — Поговорить и, если не получится прийти к взаимному пониманию, то убить и забрать твой осколок нашего предка.

После этой фразы сестры опять побледнели, а вот Степной Клык выглядел максимально заинтересованным. Хаджар был уверен, что у почитателей Духов тоже есть свои легенды о Враге.

— Ну так давай поговорим, — Хаджар искал взглядом Дерека, но не находил. Значит, надо было еще немного потянуть время.

Он не знал, что именно готовил Ласканский мальчишка, но испытывал к нему некую толику доверия.

— Круги означают силу последователя Ворона, — Эон явно избегал прямого упоминания имени или прозвища Врага. — Всего их семь. Та, с кем ты бился недавно, находилась в седьмом кругу.

Хаджар сперва хотел поправить, что отнюдь не «недавно», но внезапно понял, что да — действительно. Битва с убийцей из Ласкана прошла даже меньше, чем месяц назад.

— Крыло Ворона, наш общий знакомый, находится на третьем кругу, — продолжил Эон.— Он передает тебе привет и просит передать, что сожалеет, что при первой вашей встрече не смог определить в тебе нашего брата.

С Крылом Ворона Хаджар познакомился (если так можно назвать их мимолетную встречу) во время осады главного павильона секты Черных Врат.

Как тогда выяснилось, патриарх секты, слабенький Небесный Солдат (куда слабее, нежели те же ученики школы «Красного Мула») сотрудничал с Крылом Ворона.

Сейчас Хаджар понимал, почему Крыло Ворона так снисходительно и покровительственно относился к Патриарху. Наверное, по его меркам, глава Черных Врат не стоит того времени, что приходилось тратить на беседу с ним.

— Когда мы с ним познакомились, — Хаджар едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. — то он был Рыцарем Духа и…

— Находился на пятом кругу Ордена, — закончил за Хаджара Эон. — Сейчас он достиг ступени Повелителя и продвинулся до третьего круга. И если ты согласишься на наше предложение, то он готов поручиться за тебя перед нашим Мастером. Тот уже давно ищет достойных потомков Ворона, чтобы принять их в ученики.

— Я…

— Перед тем, как ты продолжишь, — взмахнул рукой Мракс. — хочу сказать, что наш Мастер вот-вот продвинется за грань Безымянного.

После этой фразы сестер Алею и Ирму, наверное, мать родная бы не узнала — так сильно изменились они в лицах. Но их можно было понять.

Следующая, после Безымянного, ступень развития была величайшей загадкой для обеих Империй. Более того — ни в одной из них, ни в Ласкане, ни в Дарнасе, не жило ни единого адепта выше стадии Безымянного. Причем, насколько знал Хаджар, в каждой из империи таких самих Безымянных было около пяти.

Это из известных, включая самого Императора. Если прибавить тех, кто предпочитал жить в уединении, то, возможно, цифру можно было умножить на два.

— Ты доказал свою силу, когда победил в битве с нашей сестрой. Крыло Ворона готов поручиться за тебя, а Мастер прислушивается к нему больше, чем к кому-либо из нас.

Возможность стать учеником у Безымянного, который был готов прорваться на мифическую следующую ступень? Такого Хаджару не предложила бы ни одна школа боевых искусств ни в Дарнасе, ни в Ласкане, ни в какой-либо другой империи, если таковые существовали в этом регионе.

— Извини, — покачал головой Хаджар. — но у меня уже есть договоренность с одним мечником.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 562**

— Подумай еще раз, Северный Ветер, — с нажимом произнес Мракс. — подумай, от чего ты отказываешься.

— Я дал ему свое слово, — стоял на своем Хаджар. — а кроме крепкого слова и такого же меча, у меня больше ничего и нет.

Какое-то время они играли с Мраксом в гляделки, а в это время Степной Клык внимательно рассматривал Хаджара. Он смотрел на него так, будто впервые увидел.

— Я сильнее тебя, — сказал Эон.

— Возможно, — согласился Хаджар.

— И я хочу напомнить, что если ты откажешься от моего предложения, то мне придется убить тебя, брат.

— А я хочу напомнить, что говорил тебе — единственный, кто мог назвать меня братом, погиб.

И вновь они вглядывались друг другу в глаза. Мимо, все так же дрожа, проходила официантка. Она несла заказ на соседний столик.

Эон, резким взмахом руки, выхватил у неё из рук поднос и поставил на стол.

— Еще раз здесь пройдешь, — прошипел он. — будешь жрать собственные кишки.

Губы девушки задрожали, и она вновь, демонстрируя чудеса скорости, рванула к лестнице.

— Перед тем, как мы начнем, можно задать тебе вопрос?

— Задавай, — кивнул Мракс. — если уж таково твое предсмертное желание, то задавай.

— Зачем вы следуете за Вороном?

Кажется, Эон был удивлен такой постановке вопроса.

— За силой, — как о чем-то само собой понятном, ответил Мракс. — не было существа сильнее, чем Ворон. И мы, его последователи, однажды обретем такую же силу.

— Учитывая, что вы убиваете друг друга?

— В битвах мы становимся сильнее. А слабые не достойны считаться сыновьями и дочерями Ворона.

Эти слова напомнили Хаджару об одном несчастном рабе. Некогда этот раб был принцем Моря Песка, пока по ошибке отца не возненавидел его и не угодил в неволю к северянам.

Оттуда он вернулся со сломанными судьбой и душой, назвался Солнцеликим и захотел перекроить мир. Перекроить так, чтобы сделать всех сильными, сделать всех счастливыми. Ведь когда нет слабых, то никто никого не будет притеснять. Никто и ни у кого ничего не сможет отнять.

И, возможно, Хаджар согласился бы с такой постановкой вопроса, но пройдя испытание шамана… Теперь он смотрел на вещи несколько иначе.

— И зачем вам сила.

Эон открыл было рот, чтобы что-то ответить, но не смог подобрать нужных слов. Он помрачнел и дотронулся рукой до рабской метки.

— Крыло Ворона сказал, что ты поймешь меня, бывший раб.

Девушки дернулись, а Степной Клык издал какой-то непонятный звук.

— Однажды, давно, одному безумцу, я уже говорил, теперь повторю тебе, — Хаджар повернулся к птице и заглянул в её красные глаза. — И всем тем, кто нас слушает — даже когда я носил рабский ошейник, то оставался свободным. Потому что её мне никто не давал — я забрал свою свободу собственными руками.

В глазах орка появилась заинтересованность, но она тут же сменилась привычным безразличием.

— Предлагаю последний раз, — из уст Мракса опять прозвучало шипение. — вступай в наш орден.

— Уходи, Эон, — покачал головой Хаджар. — уходи из ордена. Поверь мне — кто бы не шел по стопам Ворона, его будет ждать только одно — смерть. Смерть всего, что ему дорого.

Эон сощурился и, оторвав кусочек еще теплого хлеба, протянул его своей птице. Та, расправив крылья, выхватила угощение клювом и тут же проглотила. Выглядело это, отчего-то, очень неприятно.

— Мне жаль, брат, что придется убить тебя. Но таков твой выбор.

Хаджар кивнул.

Они опять играли в гляделки.

— Давай не будем биться здесь, — удивил своим предложением Эон. — не хочется потом бегать от Ласканских патрулей за то, что прикончил этих букашек.

А, нет, не очень удивил. Мракс предлагал сменить место не из-за вопросов чести, а личного удобства. Хаджар же сам переживал, что если они устроят поединок в таверне, то не только от самого здания мало что останется, но и от эха их битвы к праотцам отправятся многие из местных постояльцев и посетителей.

— Хорошо, — кивнул Хаджар.

Он хлопнул ладонью по столу и сорвался в короткий полет. Перышком опустившись на обеденный стол на первом этаже и, оттолкнувшись, одним махом перепрыгнул через весь, восьмидесятиметровый зал и оказался у дверей.

Хаджар увидел, как хмыкнул Эон и точно так же хлопнул ладонью по столу. Его полет был намного быстрее и резче, чем у Хаджара, да и на стол ему опускаться не пришлось.

Он будто оттолкнулся от самого воздуха и через мгновение уже стоял рядом с Хаджаром. Самодовольный и полностью уверенный в исходе их поединка.

— Пойдем, — сказал он и ударом ладони сорвал массивные двери с петель. Те вылетели из креплений, пронеслись с десяток метров по воздуху и упали в грязь.

Недавно чистое, светлое небо, затянули темные тучи и полился один из знаменитых степных ливней. Такой частый, что видимость была ограничена буквально до частокола.

Хаджар вытянул руку под дождь и в ладони мгновенно скопилась влага. Умыв ею лицо, Хаджар широко и с наслаждением улыбнулся.

После Моря Песков его кожа, ставшая едва ли не смуглой, постоянно искала влаги, а дожди в империи были не частым явлением.

Он первым вышел под ярость небес, слезами окроплявших смертный мир. Благодаря энергии, циркулировавшей в теле, он ступал по вязкой грязи, не оставляя при этом за собой следов.

Вместе с Эоном они вышли за пределы двора «Пьяного Гуся».

Мракс, скидывая плащ, коснулся медальона на груди. Мгновенно его окутала стальная броня медноватого оттенка. В центре её блестел голубой кристалл, вделанный в оправу в виде черепа.

Точно такой же череп, только большего размера, покоился у него на поясе. В его глазницах смыкались многочисленные стальные бляшки, скреплявшие разные части артефактного доспеха.

Тяжелые наплечники, с которых взлетела птица, походили на загнутые клыки какого-то животного.

В руках Эон, что неожиданно, держал два меча. Причем каждый из них, судя по ауре, находился на уровне Небесного артефакта, при этом обладая весом среднего тяжелого клинка.

Попади хоть один такой по цели и, не защищай её броня хотя бы уровня Неба, немедленно отправит к праотцам. Сам же Мракс щеголял в атефактной защите твердого Императорского уровня.

— Последний раз, Хаджар Дархан, — голос воина звучал как-то глухо, хотя никакого шлема он не носил. — Присоединяйся к Ордену и перед тобой откроются такие возможности, о которых ты и не мечтал.

— Кажется последний раз уже был.

Хаджар мысленно нырнул в глубины своей души. Там его уже ждал подросший дракон Зова и витающий в пустоте Черный Клинок.

После испытания Духов это был первый раз, когда Хаджар собирался с кем-то сражаться. В его памяти все еще был свежи те три года, что он провел толи в иллюзии, толи в альтернативной реальности.

Он «коснулся» дракона. Тот ответил ему тем, что мгновенно влился в татуировку на груди. Он всегда был готов поделиться своей силой и отправиться даже в самую безнадежную битву.

Хаджар «подошел» к Черному Клинку. Оружию Врага, Черного Генерала, но в критический момент меч остался верен Хаджару и не подчинился Тени Врага.

Он «взял» его в руки. Холодная рукоятка отозвалась знакомым и таким приятным ощущением.

— «Я дома», — подумал Хаджар.

В реальности на его плечи лег плащ, сотканный из лоскутов черного тумана. Точно такой же оплел его руки, но на этот раз он не смог скрыть сияние алой татуировки, покрывшей всю левую руку.

Черный Клинок, который сжимал Хаджар, рассекал падающие капли. Достаточно острый, чтобы рассечь все, что встанет на пути Хаджара.

— Готовься к смерти!

Вокруг Эона Мракса закрутился вихрь чудовищной силы. Казалось, будто из него на Хаджара смотрел сам всепожирающий мрак, но тот не испытывал страха.

Он встречал противника спокойной улыбкой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 563**

Эон, окутанный мраком, бросился на Хаджара. Преимуществом Эона было наличие двух мечей. Причем, в отличии от многих, кто носил парные клинки ради красоты, Мракс явно принадлежал к числу редких обоеруких гениев. Тех, кого опасней всего повстречать на поле битвы.

Говорят, что мечник, который сражается двумя мечами, обладает силой четырех.

Что же, пришло время Хаджару проверить эти слухи.

— Спокойный Ветер! — на мгновение реки дождя прервали свой бег.

Поток нисходящего ветра слил капли воды в единый водяной массив и обрушил его на головы сражающихся. Хаджар, в момент когда водяное кольцо оказалось на уровне его груди, сделал рубящий взмах.

Разрез, слетевший с его меча, закружил вокруг себя водяные вихри. Те истончались, приобретая остроту бритвенных лезвий. Окутанный десятками режущих колец, разрез ударил по Эону.

Тот выставил перед собой левый клинок, а правым, замахнувшись, использовал какую-то технику. Взмах его меча, опускавшегося к земле, будто состоял из пяти отдельных ударов-выпадов.

Каждый из них, представая в образе вороньего пера, выстрелил в сторону Хаджара. И это учитывая, что Эон в этот момент умудрился заблокировать разрез меча.

В атаке последователя ордена фанатиков Врага чувствовались мистерии Духа Меча. Крепкие, глубокие, но при этом не превышавшие грань Владеющего.

Хаджар, взмахнув Черный Клинком, поднял волну силы, внутри которой плескались десятки ударов ступени Оружие в Сердце.

Для тех же Диносов подобный взмах выглядел бы неумелой попыткой нанести пощечину, но для Эона контратака Хаджара показалась чем-то жутким.

Два из пяти выпадов, попав в эту волну, оказались рассечены и уничтожены быстрее, чем энергия в нутри них успела рассеяться в Реке Мира.

Оставшиеся три, чем изрядно удивили Хаджара, обогнули волну ударов меча и уже почти было вонзились в плоть Хаджара, как на их пути прямо из воздуха возник извивающийся дракон с телом, сделанным из меча.

— Пятая стойка: шелест в кроне, — произнес Хаджар.

Дракон с легкостью поймал и разорвал оставшиеся три пера-выпада, а Эон к этому моменту смог отразить разрез. Вот только те водные кольца, что окружали его, успели изорвать плащ и заставили ворона слететь с плеча воина.

Их схватка не заняла дольше доли секунды. Еще не успели высыпать во двор посетители «Пьяного гуся». Один лишь Степной Клык, не размениваясь по мелочам, выпрыгнул со второго этажа таверны и тепрь стоял прямо под ливневыми потоками.

Позади него все еще падали доски и щепки, заменявшие таверне стену.

Орка нисколько не волновало, что во двор не выходило окон и ему пришлось пробить своим телом деревянную преграду.

— Теперь я понимаю, почему Крыло Ворона был готов поручиться за тебя, — кивнул Эон. — Твоя сила достойна, возможно, даже пятого круга, что беспрецедентно для ступени Небесного Солдата, но… — вихрь силы вокруг Мракса втянулся в его тяжелые клинки. Аура силы вокруг них стала настолько плотной, что повсеместно — в воздухе и на земле, начали появляться призрачные силуэты его клинков. — … умеешь ли ты ей пользоваться? Полет Ворона!

Плащ за спиной Эона расправился широкими крыльями, и он за мгновение переместился в партер к Хадажру. Два его клинка обрушились градом ударом на противника. Пока левый клинок падал в рубящем ударе на голове, правый уже наносил секущий удар в корпус.

Лишь благодаря своей скорости Хаджар успел оттолкнуться от земли и крутануться в воздухе веретеном. Он отразил рубящий удар, а секущий пропустил под собой.

Но он никак не рассчитывал, что Эон, разворачиваюсь корпусом, успеет согнуть локоть правой руки и на возвратном движении нанести им удар по голове.

Взметнулся плащ черного тумана. Он погасил часть силы Мракса, но не смог полностью заблокировать удар.

Хаджара отбросила назад и несколько шагов протащило по грязи.

Он еще не успел прийти в себя, как в то место, где он лежал, устремился слитный удар обеих мечей Эона. Они породили режущую волну, принявшую облик двух вороньих когтей.

— Шестая стойка: Ветер! — Хаджар обернулся шлейфом черного тумана, внутри которого порой проглядывался драконий силуэт.

Увернувшись от удара противника, Хаджар обогнул его по широкой душе. Оказавшись в сравнительной безопасности от двух тяжелых клинков, он сделал простой взмах, внутри которого содержалось столько первобытной ярости, что земля вокруг разошлась трещинами.

— Седьмая стойка: Лазурное Облако!

И без того темное небо, казалось, и вовсе почернело. Из него, окутанный потоками дождя, низвергся черный дракон, чье тело — меч.

Он обрушился на Эона страшным рубящим ударом. Эхо, разлетевшееся от столкновения дракона и скрещенных мечей Мракса, разнеслось по окрестности.

Часть из отголосков столкновения понеслась в сторону таверны, но, натолкнувшись на окутанные Зовом топоры Степного Клыка, рассеялась в небе.

Окажись же на её пути хоть кто-то, ниже ступени Небесного Солдата, она бы мгновенно развеяла его в прах.

— Неплохо! — смеясь закричал Мракс. — Очень неплохо!

С ревом он, выполняя два секущих удара, раздвинул свои клинки. Поток острейших, метровых перьев, на ленты черного тумана разрезал огромного дракона.

Хаджар, запрокинув голову, смотрел на то, как не остановившиеся после богатой жатвы, десятки перьев-ударов меча, делая в воздухе арку, обрушиваются прямо на него.

Слегка присев, Хаджар заложил Черный Клинок так, будто убирал его в ножны. Прикрыв глаза, он, напрягая все свои силы, используя все мистерии меча уровня Оружие в Сердце и зачерпывая из Ядра едва ли не половину энергии, представил как горного дерева опадают осенние листья.

Его меридианы были длиннее, чем у обычных людей. По их широким каналам текла энергия, которая не просто струилась в меч, стремясь обрести облик техники, но и подпитывала сами меридианы, что позволяло им создать больше давления силы.

Некогда, в бою за оазис Курхадана, Хаджар, используя Императорский артефакт и благословение Духа Оазиса, смог создать слитный из трех удар.

Теперь же, по проишествию нескольких лет, его сила возросла в несколько крат.

— Четвертая стойка: Падающий лист!

Могло показаться, что Хаджар сделал всего один резкий выпад. На деле же он, будто мистический воин из легенд, нанося удары так быстро, что те не просто рассекали капли дождя, а буквально проходили сквозь них, смог выполнять пять ударов.

От каждого из них по воздуху протягивался длинный, черный разрез.

Пять таких разрезов, формируя сеть, унеслись навстречу потоку перьев-ударов рыцаря духа.

Раздался взрыв энергии. Произойди он на земле, то вырыл бы огромную воронку, а так — остановил падение дождя над головами сражающихся на долгих полсекунды.

Этого времени хватило, чтобы за спиной Эона сформировался силуэт огромного ворона.

Рыцарь призвал в реальность свой Дух.

Он развел в стороны руки, сжимавшие клинки. Птица за его спиной расправила крылья. Они будто слились воедино и, когда Эона взмахом соединил два меча воедино, то и сам предстал в образе черного ворона.

— Могильный клекот! — выкрикнул он и оттолкнулся от земли.

Его движения были настолько быстры, что мечи, рассекая воздух, действительно издали звук, похожий на вороний клекот над свежими могилами.

Хаджар, используя «Шелест в кроне» и жесткий блок, как ему сперва показалось, смог остановить жуткий по скорости и силе выпад.

От столкновения клинков по его телу прошла такая волна силы, что она одна смогла повредить его внутренние органы и заставила сплюнуть рванувшую к глотке кровь.

Но то, что недавно было одним мечом, разделилось на два.

Страшный коготь рассек грудь Хаджара, отправляя того в полет, закончившийся у ног Степного Клыка.

— Соглашусь…на… помощь, — с трудом поднимаясь на ноги, прокряхтел Хаджар.

— Ты сражаешься один.

— Ладно, здоровяк, намек понял. Завалю его сам.

— Ты ничего не понял, малорослик. Ты завоевал Имя. Ты доказал Духам, что достоин силы предков. Ты свободный охотник. Но никто не охотиться в одиночку, — Степной Клык ударил себя в грудь — в то место, где находилась его Именная татуировка. — Когда я бьюсь, то бьюсь не один. Со мной сила моих предков. Они направляют мои топоры. Они защищают мое тело. Я един с моими предками, и они всегда рядом со мной. Ты же — бьешься один.

Хаджар удивленно посмотрел на орка.

— Сдаешься? — крикнул ему в спину надменный Мракс. — Сдавайся и смерть твоя будет быстрой.

— Я вижу твоего предка, — продолжил орк. — Он стоит у тебя за спиной. Его когти — сталь. Его клыки — погибель. Так почему же ты не позовешь его? Почему ты, будто вор, крадешь крупицы его силы.

— Чего?

— Позови своего предка, охотник…

Орк, кажется, говорил что-то еще, но Мракс уже взмахнул клинками, создавая перед собой воронку силы, которая затягивала не только капли дождя, но и оторвала Хаджара от земли и понесла его прямо на выставленные мечи.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 564**

Хаджар, в полете, оттолкнулся ногой от земли и, выбивая под собой воронку диаметром в десяток сантиметров, взмыл в небо.

Буквально вынырнув из затягивающей силы черной воронки, создаваемой Мраксом, Хаджар сделал легкий, словно тренировочный взмах мечом.

— Черный Ветер!

Десятиметровая стена тьмы, поглощающая мельчайшие частички света, рухнула на Эона. Посетители таверны, успевшие к этому моменту высыпать во двор, ахнули от удивления.

Сам факт того, что простой Небесный Солдат осознал мистерии Духа Меча уровня Оружия в Сердце уже было невероятным событием.

Прибавив сюда его силу, сравнимую с силой Рыцаря Духа начальной стадии и жуткую технику уровня Неба, каждому стало понятно, что перед ними один из элиты.

— Неплохо, братец! — в голос засмеялся Эон.

Сфера вспыхнула той же тьмой, что и «Черный Ветер».

— «Проклятье!» — мысленно выругался Хаджар, вливая в технику максимум энергии. Стена тьмы увеличилась до одиннадцати метров, а её плотность была такова, что от каждого пройденного миллиметра пространства она издавала эхо в виде отражений меча. Распространяясь по округе, они рассекали редкие деревья и камни даже на расстоянии в сотню шагов. — «Это тоже техника Врага?!»

— Не ты один владеешь приемами Ворона! — улыбка Эона стала еще шире.

Он словно толкнул сферу вперед. Та, вращаясь с немыслимой скоростью, заставляя технику Хаджара раскалываться на осколки, постепенно втягивала её внутрь.

Это выглядело, как если бы одна тьма медленно пожирала другую.

Птица-Дух за спиной Эона яростно хлопала крыльями, а сам он, омываемый потоками дождя, смеялся над этим вихрем силы.

Грохот и гром обрушились на людей, но от эха столкновения двух монструозных техник их защищала фигура орка, окутанная энергией в форме волчьей шкуры.

— Да кто они такие…

— Что здесь вообще происходит…

— Это битва двух адептов или двух монстров?!

Черный Ветер, спустя пару мгновений, не выдержал давление и, будучи разбитым на мириады осколков тьмы, мгновенно втянулся в черную сферу.

Она, арбалетным болтом устремившись к Хаджару, увеличивалась в размерах. Замкнутая между двух осей — изогнутых серпов-ударов меча, её сила превосходила лучшую из техник Тома Диноса.

— Спокойный ветер!

Поток нисходящего ветра обрушился на черную сферу. Утрамбовывая вязку грязь на глубину в ладонь, он смог лишь немногим замедлить продвижение шара тьмы, увеличившегося в размерах до метра в диаметре.

Её втягивающая сила была так велика, что частокол вокруг двора «Пьяного Гуся» зашатало. Затем, массивные бревна, вырывая из земли и из креплений, подняло в воздух и, размалывая в щеп, затянуло в черную сферу.

Некоторые, из самых слабых адептов, почувствовали ужас, сравнимый с тем, который молодой охотник испытывает в первую встречу с диким хищником.

Многие из них поняли, насколько ничтожными для большого мира являются их силы. Насколько мелкими они были перед лицом лестницы пути развития.

— «Если она ударит по мне — я покойник!», — Хаджар обернулся черным шлейфом и, оттолкнувшись от одного из бревен, разорвал дистанцию.

Опустившись на землю, он вновь заложил меч так, будто убрал его в ножны.

— «Будь у меня в руках артефакт, а в душе Черный Клинок, я бы тоже смог использовать две техники!».

Некогда, когда он владел Горным Ветром, Хаджар мог использовать сразу две техники, сравнивая по силе с обоерукими мечниками.

Но с тех пор, как Горный Ветер был разрушен в битве с Санкешем, Хаджар так и не смог найти меча, который лег бы в его руку.

И не потому, что не встречал изделий более крепких и мощных, чем Горный Ветер, просто держа их в руке, он не чувствовал того, что и рядом с Горным Ветром.

Черный Клинок, которому не хватало немного пищи для перехода на уровень Неба, был отличным, даже превосходным мечом, который Хаджар с первой секунды ощущал как часть себя, но он был лишь одним.

Техника Эона черным солнцем выплыла в зенит и обрушилась в яростном пике.

Связка Весеннего Ветра, стойки, усиливающей любой удар, и Черного Ветра могла бы, возможно, пусть не уничтожить, но отразить эту сферу, но без второго меча…

Время, как это часто бывает у опытных воинов в такие моменты, ненадолго замерло. Хаджар чувствовал неотвратимость удара Эона. Все, что он мог сделать, лишь попробовать заблокировать его и, тем самым, избежать немедленной смерти, но…

Скорее всего, удар такой силы, не просто навредил бы его энергетическому телу, а привел его в состояние близкое к полному разрушению.

— Прими свою смерть, глупый брат! — донесся голос Эона.

Но почему-то в этот момент внимание Хаджара привлекала вовсе не сфера, а… капля. Простая капля дождя, падающая с неба.

Проделав невероятный путь от далеких черных туч, она рухнула на лезвие Черного Клинка и, разбиваясь сонмом брызг, упала на землю.

Хаджар смотрел на это и ощущал, как нечто, что прежде было ему непонятно, укрепляется и соединятся в единое знание внутри его разума.

Разве капли не были единой каплей и разве не воспринимал он их как единое целое? Разве капля дождя не была частью ливня, который Хаджар тоже воспринимал, как единое целое?

Разве тогда, во время битвы с Зубом Дракона, Хаджар не ощутил тоже самое по отношению к себе и к миру? Разве он не понял, что является лишь частью этого мира, крупицей в бесконечном потоке Реки Мира.

И, выйдя из неё однажды, он был обречен вернуться обратно.

Хаджар смотрел на брызги, но видел каплю, а в ней — весь ливень. И где-то там, в отражении бесчисленного множества крупиц воды, еще более целостной, нежели дождь, он заметил отражение. Смутное и неясное.

Эта фигура стояла у него за спиной. Она была огромна. Заслоняла собой небо и землю. Её ярость была сокрушительна, как само время. Её когти — сталь. Её клыки — погибель.

Но видение, на миг показавшись Хаджару, мгновенно исчезло.

— «Прости, мой славный предок» — подумал Хаджар. — «Я пока еще не могу позвать тебя на битву, но…».

Сфера приблизилась настолько, что вырывала целые пласты земли. Огромные земляные массивы, исчезая пылью, растворялись в ней. Многотонные валуны, поднимало в небо и дробило мелкими камнями. Те, будто сарафан, кружились вокруг сферы.

Хаджар же стоял перед со спокойным и словно даже просветленным лицом.

Его плащ окутал его коконом черного тумана.

Степной Клык, наблюдавший за человеком, разочарованно покачал головой.

— Он слишком слаб, чтобы услышать рев своего предка, — с оттенком грусти произнес он.

Хаджар, не слышавший слов орка, запрокинув голову до хруста в шейных позвонках, смотрел куда-то позади заслонившей небо сферы.

Он вглядывался в ночное небо. Он чувствовал, как ливень ласкает его лицо. С момента, как он покинул Моря Песка, это был всего лишь второй дождь. Но именно он отправил его в путешествие по собственным воспоминаниям.

В тот день, когда он, жалкий калека, спасался бегством от преследователей и угодил в реку, принесшую его в темницу к Травесу, шел такой же ливень.

— «Запомни, человек…»

Хаджар поднял меч на собой. Его окутал поток черной энергии. Вихрь силы закружился, выстреливая торнадо в небо и порой, если приглядеться, в нем можно было увидеть синие нити.

— «… ни одна техника…».

Ибо если все едино вокруг Хаджара, и сам он един с миром, то в каждой капле он видит весь дождь. И если все вокруг него едино, то разве он держит в руках лишь один меч.

— «…не сделает тебя сильным…».

После осознания Оружия в Сердце, Хаджар бился с Томом Диносом, выдержал искушение Черного Генерала, он сражался с орком Пустынным Клыком, прошел испытание Духов и теперь скрестил мечи с одним из Ордена Ворона.

За столь краткий срок, он пережил битвы столь суровые, что выпадали на долю не каждого Рыцаря Духа. И в каждой он не просто бился, но и внимательно наблюдал за противниками и каждый раз пытался стать сильнее. Каждый раз мистерии Духа Меча вливались в него, но рассеивались.

Теперь же, в момент озарения, он смог слить их в единое понимание того, что пытался донести до него Травес.

— «…лишь твои собственные силы помогут тебе выжить».

На протяжении больше, чем десяти лет он руководствовался техникой дракона. Но, в первую очередь, это была чужая техника. Техника, сделанная кем-то другим.

Чужая сила…

Не своя.

Хаджар смотрел на бесчисленное множество капель, падающих с неба. И в каждой из них он чувствовал присутствие Духа Меча. Более того, теперь он явственно ощущал, что каждая из этих капель были его частью. Так же, как он — их.

Внезапно для всех зрителей черный меч в руках одного из адептов рассеялся. А следом по округе ударил такой поток силы, что большинство адептов были попросту вынуждены использовать защитные техники, дабы их мгновенно не уничтожило.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 565**

— Скорее, скорее!

Дерек, не жалея сил своего верного гнедого, мчался рядом со старшим офицером пограничного легиона. Адепт, находящийся на ступени Повелителя начальной стадии, мчался следом за ним.

Слов ученика «Красного Мула» и известия о том, что в одной из известных таверн появился убийца знаменитого на все приграничье Ордена Ворона, было достаточно, чтобы старший офицер по боевой тревоге поднял отряд солдат. Все они, одна из центральных боевых групп, были не ниже начальной ступени Рыцаря Духа.

Офицер же, едущий во главе группы из десяти адептов, надеялся, что их силы хватит, чтобы пленить Орденовца. При мыслях о клятых Воронах, опять начала зудеть правая лопатка. На ней, под доспехами уровня Неба, на коже змеился чудовищный шрам, оставленный одним из убийц.

За тысячи лет, пограничниками удалось убить множество этих монстров, но пленить — еще ни одного. И теперь офицер надеялся первым, кто сможет добыть живого «Ворона» и выяснить секрет их невероятной силы.

— Проклятый ливень, — тихо ругался офицер.

Именно в такую погоду он, Повелитель, сражаясь с простым Рыцарем средней стадии был вынужден спасаться бегством. Клятые Орденовцы, все, поголовно, обладали силой столичной элиты.

Оставалось радоваться тому, что «Вороны» не принимали сторону ни одной из империй и раотали на тех, кто был готов заплатить больше остальных.

И не важно, деньгами, знаниями или ресурсами — они брали оплату даже простыми смертными и, по слухам, ставили над ними какие-то жуткие опыты.

— Пьяный Гусь! — радостно закричал Дерек, а в следующее мгновение его верный конь чуть было не сбросил своего наездника на землю.

Тоже самое едва не проделали и боевые кони приграничников.

— Спокойно, старый друг, спокойно, — офицер потрепал шею своего копытного товарища и посмотрел в сторону, откуда доносились отголоски чего-то чудовищного. — Да будь я проклят!

Сперва ему показалось, что он ощутил присутствие Королевства Меча. Последней ступени в мастерстве владения оружием.

Лишь однажды ему посчастливилось стать свидетелем подобной, неудержимой, всепоглощающей мощи. В бытность простым сержантом он участвовал в учениях всего приграничного легиона. Те учения закончились показательным сражением между генералом и его первым замом.

И тогда, генерал Болидек, Повелитель Развитой стадии, использовал Королевство Меча.

Ему, простому сержанту, показалось, что все, на расстоянии в двадцать метров вокруг Болидека, стало подчиняться ему напрямую. Будто сама реальность склонила голову перед генералом пограничников и стала его мечом.

Воздух, земля, небо, ветер, трава, вода, деревья, камни, пыль, лучики света — все это стало мечом генерала и обрушилось рядом с замом.

Рядом, потому что противник Болидека, Повелитель средней стадии, закованный в полный Императорский доспех, на фоне этой силы казался маленьким муравьев. И простой взмах меча генерала, подкрепленный его Королевством, но лишенный всякой энергии и техник, лишь содержащий мистерии Духа Меча, нанес чудовищный удар.

Он рассек землю на расстоянии в триста метров, создавая в ней трещину шириной в метр, а глубиной в десять раз большей. И это безо всякой энергии! Без техник! Лишь только мастерство владения и не более…

В тот день каждый из солдат открыл для себя новые горизонты в пути развития.

И то, что сейчас видел перед собой Повелитель, было до жути похоже на Королевство Меча, но, слава всем богам, лишь «похоже».

Над двором «Пьяного Гуся», вместо дождя, с черного неба падали сотни, тысячи, сотни тысяч черных, будто сделанных из тьмы, мечей.

Пронзая пространство и оставляя позади себя шлейфы из миниатюрных разрезов, они несли в себе силу техники уровня Неба.

Но даже офицер, который так и не смог забраться выше ступени Владеющего Мечом, ощущал потенциал техники, который лежал за пределами Императорской.

— «Это сила Орденовца?» — подумал он.

В отсветах молнии, пришедшей перед громовым раскатом, ему на миг показалось, будто дождь из мечей слился в распахнутую драконью пасть, но стоило вспышке исчезнуть во мраке, как за ней последовало и видение.

— За мной! — скомандовал старший офицер пограничного легиона.

Он пришпорил коня и на ходу обнажил клинок.

Слава поймавшего «Ворона» будет его!

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

.........

Все, что есть вокруг него — меч. И сам он — меч.

Черный Клинок исчез из рук Хаджара. Перед его внутренним взором пронеслись сцены из прошлого. С того первого дня, как он оказался в этом мире и увидел привязанный к поясу его отца меч.

Воспоминания, начинаясь в этой точке, полились рекой, наполненный сценами бесконечных тренировок и сражений. И из каждой из этих сцен Хаджар забирал частичку мистерий, частичку самого себя. Они являлись его бесценным опытом, его собственным мечом.

Но итого этого потоком, тем океаном сознания, в которое он впадал, оказалась вовсе не битва с Пустынным Клыком или же сражение этого дня.

Нет, река воспоминаний оборвалась на моменте, когда он подставил меч перед пулей «костюма» в иллюзорном мире испытаний, созданном шаманом или тем, что он называл «Духами».

Меч — вот и все, что отделяло Хаджара не просто от жизни и смерти, а от жизни и существования. Что предавало смысл каждому его вздоху. Что позволяло ему карабкаться по скале мироздания и, не взирая ни на что, преследовать свою цель.

Меч.

Не более

Не менее.

Его меч — его сила. Не чужая и не заемная, а его собственная.

Используя «Меч Легкого Бриза» он достиг вершины. Вершины того, на что был способен человек, живущий за счет чужой силы.

Но, как бабочка, оставляя прошлое, рождается из гусеничного кокона, так и Хаджару пришло время отбросить костыли чужой силы в сторону и встать на путь осознания своей собственной.

Как же он назовет свой путь?

Внезапно в его сознании зазвучала музыка. Ту, которую в течении трех лет внутри иллюзорного мира, он пытался поймать и написать. Он слышал её в звуках города, в смехе людей, в визге проезжающих машин, в каплях дождя, бьющих по окнам, в криках грузчиков и даже в белом шуме от неподключенном к телевизору кабеля.

Эта музыка была везде.

Как ветер.

Музыка ветра.

Ветер звал его. Пытался обогнуть печать, оставленную Духом Меча. Как самый верный и преданный из друзей, ветер никогда не оставлял своих попыток добраться до Хаджара. Достучаться до его запертого магией и мирозданием сердца.

Хаджар, даже в мире иллюзий, где потерял свою цель и пытался разрушить самого себя, никогда не оставлял одинок.

Ветер был с ним.

Ветер, звавший его сквозь музыку, которая, в основе основ, оставалась не более, чем бризом, ласкающим ухо слушающего.

Он назовет его…

А затем на него обрушилась боль. Целый океан боли.

И Хаджар, увидевший на миг отражение своего предка, так же на краткий миг смог уловить свой путь. Не разлейся по его телу цунами боли, исходившее из метки Духа Меча, он бы смог понять, что именно увидел перед собой.

Но даже такая крохотная крупица пути, осколок, дарованный Хаджару, смог вылиться в нечто, чего до самого конца не понял даже сам Хаджар.

Каждая капля дождя, в радиусе пят метров вокруг него, обернулась Черным Клинком. И не просто иллюзией меча, на что Хаджар, оставивший ступень Владеющего позади, был и так способен уже многие годы, а самым настоящим Черным Клинком.

Способным пусть и не использовать технику, но нанести удар, несущий в себе достаточно мистерий для создания миниатюрного разреза.

И совокупная мощь сотен этих разрезов, сливаясь в огромный драконий клык, ударила по черной сфере.

Но, пусть Хаджар и использовал нечто, что находилось за гранью возможностей гениальнейших Небесных Солдат, он все равно обладал силой лишь начала пути истинного адепта.

Черный драконий клык не смог разорвать сферу Эона. Лишь рассечь её на две части.

Они обе обрушились по разные стороны от Хаджара.

Прозвучало два сокрушительных взрыва, а следом, когда вновь упали капли дождя, оказалось, что Хаджар стоит на столпе земли, торчащем посреди огромной воронки, внутрь которой уже падала большая часть от уцелевшего частокола «Пьяного Гуся».

Взрывом силы Эона, использовашего технику, несущую в себе что-то от Черного Генерала, отбросило на несколько метров. Когда он поднимался на ноги, то нагрудник Императорского уровня оказался изрезан в клочья, а по груди Орденовца стекали ручейки крови.

Сам же Хаджар, помимо глубокой раны, оставленной прошлым обменом удара, выглядел целым и невредимым.

— Крыло Ворона не ошибся, — Мракс сплюнул кровью. — с тобой Орден смог бы потягаться с дворцом драк…

Внезапно Эон осекся, а затем посмотрел куда-то в сторону от Хаджара.

— Проклятые пограничник, — процедил он и вытянул в сторону руку, на которую немедленно сел черный ворон. — Мы еще встретимся, братец. Наш поединок не окончен.

Когда послышался стук копыт, то Эона уже не было. За секунду до появления пограничников, Мракса окутал саван из вороньих перьев, а когда те разлетелись среди ветра, то рыцарь и его птица исчезли.

— Всем стоять на месте! — перекрывая шум начинающейся бури, прогремел командирский голос. — Любой, кто использует техники, будет считаться преступником! Приграничный Легион здесь!

Хаджара возможные проблемы с законниками Лидуса не волновали.

Посреди воронки, прикрывая ладонью рану от меча, он подставлял лицо каплям дождя.

Наконец-то, спустя столько лет, пусть на краткий, почти незаметный миг, он смог снова услышать голос своего верного друга.

Ветер был рядом.

И как бы ни был труден путь, но однажды Хаджар сбросит с себя печать. В этом он был уверен.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 566**

— Правильно ли я все понял, — офицер Докантрос, отхлебывая уже, кажется, пятую пиалу чая, внимательно смотрел на Хаджара. Того, в данный момент, перебинтовывала ругающаяся Алея. Она сетовала на то, что Хаджара опять пришлось лечить.

— Не мог, что ли, выбрать противника себе под стать? — шипела она. — С этим монстром разобрался бы Пустынный Клык.

Сам же орк, которого сейчас окружил десяток, вооруженных до зубов, Рыцарей Духа выглядел спокойнее спящей Азреи. Его, казалось, нисколько не волновало происходящее.

Что, в принципе, весьма закономерно, учитывая, что он мог раскидать их в и одиночку.

— Правильно ли я понял, — повторил Докантрос, старший офицер приграничного легиона. — что вы везете пленного орка в их земли для обмена.

— Все верно, — кивнул Дерек.

На момент переговоров с Ласканской армией ответственность позиции негласного лидера переместилась с плеч Хаджара на плечи Дерека.

Он был единственным, кто более менее разбирался в рангах армии Ласканцев и знал, как разговаривать со служивыми. Хаджар же не особо торопился открывать рта, чтобы ненароком не выдать в себе Дарнасца.

Все же пограничные войска это не малоопытные ученики школы «Красного Мула». Провести вояк, которые изо дня в день сражаются с силами Дарнаса, будет намного сложнее.

— Что-то он мало похож на пленного, — прищурился Докантрос. Пустынный Клык, видимо решивший, что и без того тяжелую ситуацию можно усугубить еще сильнее, на глазах вояк жевал тиснутую с соседнего стола индейку.

В его лапищах огромная жаренная птица выглядела не больше новорожденного цыпленка.

— Видите перво в его волосах? — Дерек указал на племенной знак охотника Клыка.

— Вижу, — кивнул Докантрос. — У меня у самого таких целый ящик. За каждое перо орков армия платит по сотне очков Чести. Что немало.

Индейка в руках Пустынного Клыка дрогнула, а Хаджар взмолился Высокому Небу и Вечерним Звездам, чтобы у орка хватило выдержки.

Краснокожий, очень недобро посмотрев на офицера Ласканского легиона, продолжил жевать индейку. Вот только Хаджару показалось, что орк в это момент вовсе не наслаждался хрустящей корочкой дичи, а представлял, как перегрызает глотку Ласканскому Повелителю

— Такое же перо, — Дерек пальцем отодвинул воротник своих одежд. — вы можете заметить в волосах нашего молчаливого спутника.

Докантрос повернулся в сторону Хаджара. Он смерил его пусть и уважительным, но высокомерным взглядом.

— А откуда у вашего друга амулет с силой элитного Рыцаря Духа?

Ласканский офицер, еще в начале допроса, в то время как постояльцы «Пьяного Гуся», за обещание дармовой выпивки восстанавливали забор, отказался поверить в то, что Хаджар своими силами мог сотворить подобное.

Офицер вообще считал, что произошедшее в небе над «Пьяным Гусем» было какой-то техникой. А такая техника, по его словам, в которые он свято верил, просто не могла принадлежать мечу, пусть и явно элитного, но все же — Небесного Солдата.

— Он не очень разговорчив, — развел руками Дерек. — Мой отец нанял его нам в помощь.

— Нанял, значит, — Докантрос, постукивая пальцами по столу, не отрывал взгляда от Хаджара. — А у тебя, адепт, есть удостоверение наемника?

Судя по побледневшему лицу Дерека, он явно сболтнул лишнего.

— Не наемник, — покачал головой Хаджар, благо на своему веку ему приходилось и не из такого выбалтываться. — Помог по старой памяти.

— Интересно, какая старая память может связывать барона и Небесного Солдата.

Хаджар пожал плечами. Какая бы эта Империя не была, но дела дворян, пусть даже таких мелких, как приграничный барон, никогда не являлись заботой военных.

Дворянами и Аристократей, как в Дарнасе, так и Ласкане, даже стража не занималась. Их имела право «контролировать» лишь Императорская Гвардия. Что-то вроде специальной стражи, заточенной специально под подобные задачи.

— Интересная у вас здесь ситуация, — никак не унимался Докантрос. К этому моменту, Хаджар, пусть и благодарный Дереку за привод помощи, уже успел сильно пожалеть, что позволил мальчишке действовать на его усмотрение. — Группа учеников «Красного Мула», в компании с неизвестным никому адептом и орком, направляются в степи, а по дороге встречают убийцу из Ордена Ворона.

Дерек продолжал как-то глупо и заискивающе улыбаться. Он, пусть и дворянской крови, испытывал, как и все жители приграничья, некий трепет перед местным легионом.

Все же, они считали, и не безосновательно, что выживают исключительно благодаря присутствию военных.

— И как тебе, адепт, битва с убийцей ордена? — задавая этот вопрос Докантрос как-то странно прищурился.

— Сильный противник, — ответил Хаджар и замолчал.

В ходе этого разговора он начал немного понимать немногословность Степного Клыка. Тот ведь тоже чувствовал себя в окружении врагов и старался не особо трепать языком.

Только если Хаджар пытался не выдать своего внутреннего Дарнасца, то почему молчал краснокожий?

— Сильный противник, — засмеялся офицер и повернулся к своим воинам. — парни, вы слышали, что говорит этот гражданский — орденовец, это для него «сильный противник».

Рыцари Духа, как по команде, загоготали в голос. Какое-то время старший офицер их поддерживал, а затем резко хлопнул ладонью по столу, отчего тот затрещал и едва не треснул.

— Хватит мне голову морочить! — рявкнул он. — Немедленно говори, что тебя связывает с Орденом Ворона и его людьми?!

Да, в старшем офицере явно чувствовался опытный допрашивающий. Наверняка он не раз встречал перед собой шпионов Дарнаса и знал, как ставить вопросы так, чтобы не ввести себя же в заблуждение возможной клятвой.

Если бы Хаджар прямо сейчас порезал руку и поклялся, что «ничего не связывает», то сгорел бы в метке клятвопреступника.

Ответить же прямо — значит попасть в казематы легиона Ласкана, а там из него вытянут любую информацию. Если вообще — не прикончат на месте.

Поэтому пришлось припомнить ненавистные уроки интриг, полученные Хаджаром в королевском дворце Лидуса. Да будет перерождение Южного Ветра счастливым!

Хаджар, доставая кинжал, одновременно с этим обдумывал свои слова. Для зрителя это выглядело так, будто он, абсолютно спокойный, просто хотел привести клятву. Никто и не подозревал, сколько предложений он проматывает в своем сознании и сколько ситуаций просчитывает.

— «Клятая нейросеть! Где же ты, когда так нужна!».

[До перезагрузки осталось…]

Хаджар отмахнулся от сообщения и порезал ладонь.

— Клянусь, что не состоял, не состою и не буду состоять в Ордене Ворона и через это меня с ними связывает взаимная вражда.

Кровь на ладони вспыхнула, рана затянулась. Потянулись длинные, тяжелые секунды, с бегом которых запал в глазах Докантроса мерк.

Хаджар же надеялся, что офицер не заметит тех лазеек, что были оставлены в принесенной клятве. Он ответил в рамках заданного вопроса, но при этом избежал смысла вопроса.

Его с орденом действительно связывала взаимная вражда, но помимо этого еще и духовное родство с их общим предком — Врагом.

И, принося клятву, Хаджар не сделал оговорку, что «только вражда», что привело бы к его немедленной гибели. И будь перед ним дознаватель Гвардии, тот бы мгновенно зацепился за этот нюанс, но при всех своих достоинствах Докантрос оставался солдатом.

Для него враг — означал враг во всех смыслах. И если Хаджар сказал вражда, то и к ордену он не мог иметь никаких иных отношений, кроме попыток убить друг друга.

— Что-то неладное здесь, — хотя чутье, судя по всему, что-то ему подсказывало. — Проклятье, нет у меня времени разбираться с вами! Со степей этих краснокожий полезла какая-то дрянь, вырезающая целые деревни.

— Простите, что отвлекли вас, сэр офицер, — Дерек даже не погнушался поклониться.

Докантрос, поднимаясь с табуретки, лишь отмахнулся.

— Адепт! — уже около выхода обернулся вояка. — Поклянись, что после того, как закончишь в землях орков, посетишь военный форт Гатун.

— Клянусь, — и Хаджар тут же порезал ладонь, пока Докантрос не успел изменить формулировки.

В конце концов, он ведь не назвал точных временных рамок, но офицер, удовлетворенный клятвой, развернулся и вышел под ливень.

За ним последовал и десяток Рыцарей Духа.

Когда те скрылись в буре, то в таверне стало даже как-то пустовато. Все же большинство постояльцев, по приезду государевых людей, решили поскорее скрыться с глаз легионеров.

— А ведь хотел как лучше, — вздохнул Дерек.

Хаджар решил никак это не комментировать. Все же, не появись здесь Докантрос со своими людьми и кто знает, как бы закончилась их с Мраксом Дуэль.

— Охотник.

Хаджар сперва не понял, что обращаются именно к нему.

Он повернулся и встретился взглядом со Степным Клыком.

— С утра я буду тренироваться, — несколько задумчиво произнес он и, развернувшись, тоже направился в сторону бури.

Хаджар широко улыбнулся в спину уходящему орку.

Намек он понял.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 567**

Хаджар хорошо помнил праздники урожая на его далекой родине — королевстве Лидус. Их справляли в конце сбора урожая, знаменуя этим конец старого и начало нового года.

Родители дарили детям подарки, а те наперегонки мчались по деревням, селам и городам, играя в самые разнообразные игры.

Хаджар всегда ждал этот праздник. Только в это время ему с сестренкой Элейн дозволялось покидать королевский дворец и играть с другими детьми.

Но, даже больше, чем игр, Хаджар ждал подарков. Он до сих пор помнил те часы и даже дни томительного ожидания и предвкушения.

Так вот те ощущения из далекого детства не могли сравниться с тем, что он ощущал сейчас.

Сидя среди желтой, степной травы, он вглядывался в восточный горизонт. Там, на западе, луна уже склонялась к бескрайнему океану, который еще не удавалось пересечь ни одному мореплавателю и воздухоплавателю.

Звезды на черном бархате небес постепенно меркли и исчезали среди проявляющейся лазури. Но солнце, отчего-то, не спешило подниматься.

Будто стеснительная девушка, оно прихорашивалось где-то среди гор пограничья Даранаса и Ласкана.

Но Хаджар ждал вовсе не палящего зноя, приносимого в степи дневным светилом, а своего нового знакомого — краснокожего попутчика.

Тот, еще с вечера покинув таверну «Пьяный Гусь», где и заночевал отряд, как-то не спешил вновь облагодетельствовать их своим присут…

— Да осветят Духи твой путь, охотник.

Хаджар резко вскочил на ноги и обернулся. Огромная, двух с половиной метровая махина неожиданно возникла прямо у него за спиной. Причем это не было так же, как у Эйнена, способного перемещаться среди мира теней.

Нет, массивный Степной Клык просто каким-то чудом сумел незамеченным подойти к Хаджару. А тот, считал себя способным заметить появление даже тех, кто был сведущ в техниках скрытного перемещения.

В этом ему помогала пусть и ограниченная, но связь с ветром, а так же опыт бесчисленных сражений и войн.

— Как ты это сделал? — прищурился Хаджар, руки которого все еще окутывал черный туман.

Он едва было не призвал в реальность Черный Клинок — оружие своего далекого предка Черного Генерала.

После того, как с поля боя сбежал Эон Мракс, последователь Ордена Ворона шестого круга, то нервы Хаджара были не в порядке.

Он подозревал, что Мракс так просто не оставит его в покое (как, собственно, и весь орден) и обязательно вернется, чтобы взять реванш.

— Не важно, как я это сделал, — Степной Клык, подвязывая густые черные волосы, обнажил топоры, заткнутые за пояс. — Важно — почему ты меня не услышал. Охотник должен доверят своим чувствам, иначе он оскорбляет предков.

Фразу об оскорблении предков Хаджар слышал уже десятки раз. Для начала — он вообще плохо понимал, что именно орки вкладывали в понятие «Предок» и «Дух».

Всего нескольких дней проведенных с народом степей хватило, чтобы понять, что они следуют совсем иному пути развития, нежели людская или эльфийская раса.

— Я мало знаю, Степной Клык, о вашем пути, — покачал головой Хаджар.

Орк, до этого не испытывающий к человеку ничего, кроме презрения и ненависти, внезапно положил ладонь тому на плечо.

— Я был неправ, маленький охотник, когда решил мерить тебя нашими укладами, — в голосе орка действительно прозвучало сожаление. — ты, будто маленький орчонок, ничего не знаешь об этом мире, а я требовал с тебя как со взрослого свободного охотника, так что, перед глазами Духов и праотцов, я прошу у тебя прощения.

С этими словами он ударил себя кулаком по груди.

Хаджар посмотрел на орка. Громадный, покрытый монструозными мышцами-валунами, он, тем не менее, обладал абсолютно человеческим взглядом.

Не звериным, как говорили пограничники Ласкана, а человеческим. Полным эмоций, переживаний и, видят Вечернии Звезды, даже сочувствия.

— Сегодня мы начнем нашу тренировку, маленький охотник, — за спиной усевшегося на землю орка начало подниматься степное солнце.

Оно мгновенно окрасило небо в резкие, алые тона. Будто намекая на то, что в ближайшее время небеса не увидят ничего, кроме крови.

— С радостью, здоровяк! — улыбнулся Хаджар.

В его руках вспыхнул лоскут черного тумана, мгновенно уплотнившегося и сформировавшего меч. Оружие, суть которого не понимал ни Хаджар, ни даже такие древние мудрецы, как тетя и отец Доры Марнил — эльфийский король и его сестра, величайший лекарь современного Дарнаса.

Одни говорили, что это частичка врага, другие — его наследие, третьи утверждали, что это и вовсе некое духовное оружие.

Хаджара же все это не волновало. Он знал, что Черный Клинок не подчиняется осколку души Врага, заключенной внутри его собственной. Этого хватало, чтобы доверять черному мечу так же, как некогда Горному Ветру.

И, видит высокое небо, если бы во вчерашней битве он смог бы забрать мечом жизнь Эона Мракса, выкупе с телом феи, оставленном Хельмером, то смог бы довести свой клинок до уровня Императорского меча.

— Убери свой черный клык, маленький охотник, — Степной Клык, раскрутив топоры, вонзил их в землю. — как юному волчонку еще рано гнаться за Лазурными Рысями, так и тебе не впору обнажать оружие.

— Но ты ведь сказал, что мы будем тренироваться.

Орк кивнул.

— Тело, — он ткнул себя в грудь. — Лишь последствие Духа, — он коснулся пальцами груди, затем лба и снова сделал жест, будто посылает частичку себя в небеса. — А оружие — последствие тела. Перед тем, как перейти к телу, мы должны укрепить Дух, а перед тем, как перейти к оружию — укрепить тело.

Хаджар пару раз хлопнул глазами.

Неужели у него появится шанс узнать, отчего тела орков крепки, как артефактная броня? Даже в империях знания, касающиеся укрепления плоти, считались одними из основных и ценились на ряду с боевыми техниками внутренней и внешней энергии.

— Начнем с твоего Духа, маленький охотник.

— Перед тем, как мы начнем, здоровяк, — Хаджар, видя какие-то приготовления Степного Клыка, решил уточнить несколько моментов. — Я, все же, человек, а не орк. То, что вы называете Духами, мне неизвестно и не понятно.

Орк, отвязывавший от пояса короткий (по меркам дву с половиной метрового гиганта) кожаный ремешок, на миг замер. В этот момент на его лице отразилась гримаса такого отвращения, что Хаджар едва не засмеялся.

Он не подозревал, что краснокожие способны на проявление таких эмоций.

— Орк, человек, эльф, гном, — Хаджар едва не подавился, но сдержался. Высокое Небо и Вечерние Звезды, гномы?! — Не важно, какого цвета кожа, как крепки мышцы или длины клыки. Разница, между нами, лишь в том, что мы — орки, помним и чтим пути предков. А вы, люди и эльфы, забыли их в погоне за легкой силой.

Хаджару было сложно переварить информацию по поводу существования в этом мире гномов, а тут что-то о «путях предков».

— То, что я называю Духами и есть — Духи. А то, что называешь этим словом ты, лишь не более, чем сердце оружия, — с этими словами орк сплюнул на землю. Отвращение сменилось презрением. — И то, что на спине ты носишь метку простого оружия, делает тебя не чище раба.

Будь перед Степным Клыком Хаджар семи или даже шести летней давности и за эти слова ему бы пришлось заплатить кровью. Но с возрастом Хаджар, которому не так уж и много осталось до тридцати лет (пусть внешне он навсегда застынет в облике молодого юноши) начал спокойнее относиться ко многим вещам.

В том числе и к таким.

— Я расскажу тебе историю, маленький охотник, а ты слушай её и запоминай.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 568**

— В начале, — начал свою историю орк. — не было ничего. Лишь мрак, первозданная тьма, пожиравшая на своем пути все, а поскольку даже пути у неё не было, то пожирала она сама себя.

Многие на месте Хаджара просто слушали бы это как очередную интересную сказку, но то были «многие», а не Хаджар. За годы странствий, он осознал, что в большинстве сказок этого мира содержалось лишь немного… сказочности. А все остальное являлось приукрашенной реальностью — былью, историей, покрытой толстым слоем пыли времени.

— Когда тьма пожирала сама себя, то откусила кусок, — продолжил Степной Клык. — из этого куска появилось время. Не спрашивай меня как — ибо я слишком слаб, чтобы осилить такие знания. Даже наш великий шаман, постигший мудрость, не способен понять или объяснить этого.

Хаджар зацепился за «постигший мудрость». Как он знал, в той же стране Бессмертных, не делали разницы между «сильным» и «мудрым».

Он плохо понимал, как это возможно, учитывая, что не было региона более мистического и могущественного, чем страна Бессмертных.

— После этого тьма и время начали бесконечную борьбу. Бесконечность тысячелетий они терзали друг друга, пока не поняли, что битва бесполезна. Ничто не может победить что-то, потому как в нем ничего нет для победы, а что-то никогда не сможет победить ничто, потому что обречено в него вернуться. И любой, кто прошел испытание Духов, знает об этом.

Хаджар машинально потер правую руку, где красовалась увеличившаяся красная Именная татуировка. Когда-то она покрывала лишь предплечье, а теперь растянулась от кончиков пальцев, до плечевого сустава.

Побывав в мире иллюзий, он действительно осознал, что так или иначе, любые его действия приведет к его же смерти.

Чтобы он не делал в это мире, каких бы достижений не добился, какие бы преграды не преодолел, как бы близок он не оказался к своей цели, все равно в конце его будет ждать смерть.

Рано или поздно, бездна поглотит и его.

Осознание этого, как не удивительно, сделало его волю лишь крепче.

— И когда тьма и время поняли это, они решили создать судью. Того, кто сможет победить их обоих. Сложив силы, тьма и время породили жизнь, но в результате своего устремления, они в жизни же и растворились. Исчезли в ней, став чем-то большим.

Из-за пазухи Хаджара выбралась маленькая, пушистая Азрея. Котенок, зевнув, забрался Хаджару на голову. Ветер, игравшийся с его волосами, мелодично звенел фенечками и качал перо, подаренное шаманом орков.

— В течении еще больших мириадов лет жизнь существовала сама по себе. Она выполняла свою единственную цель — жить. И так было долго. Безумно долго. Пока, внезапно, в центре жизни не появился маленький огонек. Светоч энергии, столь плотный и яркий, что появись он вновь и его силы хватило бы, чтобы разрушить всю вселенную и звезды, — Степной Клык указал сперва на землю, потом на небо, а затем на себя самого. Видимо этот жест, как и приветствие орков, что-то означало, только Хаджар не знал, что именно. — И жизнь, может страдая от одиночества, может из-за любопытства, коснулась этого светоча.

Азрея, пытаясь удержаться на макушке Хаджара, пыталась дотянуться лапкой до пера. Будто не Древний тигр, а действительно — маленький котенок, она комично охотилась на него.

— Их силы, как некогда времени и тьмы, слились воедино, — Степной Клык зачерпнул ладонью горсть земли, поднес её к лицу, вдохнул, а затем развеял по ветру. — И так появилось все сущее. Появились звезды — огни самой жизни. В их недрах продолжает коваться жизнь, чтобы в момент смерти вечерних светил, разнестись среди вселенной.

Хаджар, в памяти которого еще были свежи знания родного мира, неверующе смотрел на орка. Он привык к тому, что этот мир технически отставал от Земли, но то что на сине-голубом шарике выдавалось за теорию, из уст Степного Клыка звучало как неоспоримое знание.

Орк вовсе не «верил» в то, что говорил, он попросту знал это. Так же четко, как Хаджар знал, что на его левой руке пять пальцев, а на голове сидит пушистый, белый котенок.

— Появилась твердь, появилась вода, появилось небо, появилось пламя. И из их тесного союза появилось все, что ты видишь, слышишь и ощущаешь, — Степной Клык, прикрыв глаза, подставил лицо ветру, а затем поприветствовал его так, будто своего соплеменника. Что означал его жест, Хаджар пока так и не понимал, хотя чувствовал, что в этих трех движениях был сокрыт какой-то глубокий смысл. — Но, поскольку внутри жизни существовали тьма и время, то теперь, как и прежде, все стремится во тьму, подчиняясь при этом неумолимому движению времени.

Хаджар слушал как завороженный. Может благодаря собственным мыслям, может из-за таблички, полученной им в Библиотеке древней цивилизации Магов, он чувствовал, что в словах орка есть нечто неоценимо важное для него.

— Но жизнь, соединившаяся и растворившаяся внутри светоча энергии, изменилась. Она больше не могла существовать ради существования. Как и всему живому, ей нужна была цель. И благодаря этому чувству — бесконечному поиску смысла самой жизни, появились они. Те, кого одни расы называют Древними, а другие, которые, как и мы, помнят пути предков — Духами.

Хаджар никогда не слышал ни про каких Древних. Более того — про них не упоминала и Дора Марнил.

— Духи — дети самой жизни, некогда жили в порядке и гармонии, но так продолжалось недолго.

Орк на какое-то время замолчал. На его лице почему-то отразились одновременно боль и благодарность, а рука потянулась к перу на голове.

— Почему? — спросил Хаджар.

— Из-за поиска цели и смысла, разумеется, — тяжело вздохнул Степной Клык. — Никто не может долго прожить без своей цели, маленький охотник. Так или иначе, она есть у каждого. И самые древние Духи из тех, что были ближе всех к жизни и сильнее прочих, они нашли свой смысл в том, чтобы дать рождение чему-то новому. Чему-то светлому. Что сможет разнести жизнь в самые дальние уголки мира. Что будет прославлять её и множить.

Азрея, спрыгнув на землю, внезапно подошла к краснокожему и потерлась о его колено.

Хаджар впервые в жизни увидел, как орк улыбается. И это не было страшно, а скорее… завораживающее. Столько тепла и доброты было в этой клыкастой, белоснежной улыбке.

Хаджар не солгал бы, если сказал, что никогда не видел, чтобы так улыбался хоть кто-то из людей.

— Так, Великий Лес, расставшись со своей жизнью, начал род эльфов. И Первый Охотник — Великий Волк, дал жизнь нам — оркам. А Великая Гора в своих недрах породила гномов. Но были и другие Духи. Те, кто стоял чуть дальше от жизни. Не ближе ко тьме, но ко времени. Они боялись его. Боялись бездны. И они решили, что мир создан для них.

Хаджар понял куда клонит Степной Клык. И, на миг, ему послышалось, что рядом с ухом что-то зажужжало. Будто надоедливый москит в разгар душной ночи. Но на самом деле, это был никакой не москит, а посланник Седьмого Неба — фея.

— Так появились Боги, маленький охотник. И они начали войну с другими Духами, которые были против того, чтобы пытаться подчинить себе их предков — жизнь, тьму и время. Но легкий путь всегда слаще сложного. Все больше и больше Духов последовали за Богов и потеряли себя. А затем Боги, которых обуяла гордыня, решили, что они равны предкам. Так они создали людей.

Орк замолчал. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль.

— Но на этом ведь история не заканчивается.

— Не заканчивается, — кивнул Степной Клык. — потому что жизнь, тьма и время не приняли Богов. Чтобы ты не слышал, маленький охотник, но Боги не бессмертны. Их, возгордившихся, тоже ждет бездна. И свою погибель они создали себе сами. Так на свет появился Черный Дух, тот, кто был выбран Богами, но полюбил людей.

Хаджару показалось, что он услышал позади себя вороний клекот.

Он обернулся, но не увидел за спиной ничего, кроме бескрайнего золота степи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 569**

— Эту часть истории не рассказывают у наших костров, — взгляд Степного Клыка посуровел. — ибо она принадлежит не нашему племени, а людям. Но люди, забывшие пути предков, не помнят и своего благодетеля. Я слышал, они называли его Врагом. Глупцы, которых дергают за ниточки лже-Боги. Потерявшие свои пути Духи.

— А откуда её знаешь ты?

Орк улыбнулся. На этот раз не так тепло, но будто он понял что-то, что не давало ему покоя в течении долгого времени.

— Её мне рассказала моя жена, Легкая Поступь, — говоря это, в его глазах отразились те же эмоции, что и любого человека, когда тот вспоминал родной дом. После такого, сложно было воспринимать орка тем животным, которым его выставляли Ласканцы. — Она услышала её от своей матери. Человека.

— А как…

— История моей жены — не моя история, Северный Ветер, — довольно строго перебил орк, называя Хаджар по Имени, а не «маленьким охотником». — Я не могу, да и, слышат Духи и Предки — не хочу.

Хаджар кивнул. Он мог понять подобные чувства. Не все истории можно, а самое главное — нужно было рассказывать. У каждого в его книге жизни имелись главы, которые он бы хотел оставить при себе.

У Хаджара таких и вовсе набралось бы на целый отдельный том.

— Возгордившиеся Боги создали то, чего не должны были создавать. То, на что была способен лишь союз тьмы, энергии, жизни и времени. Поэтому, многие мудрецы, до сих пор гадают, Боги ли создали Черного Духа, или он появился как следствие, как ответная мера на нарушивших законы жизни Древних Духов.

Хаджар прекрасно понимал, что речь идет о Черном Генерале, но… То, как Степной Клык говорил о предке Хаджара… Прежде все, кто рассказывал ему истории о Враге, даже родная мать, говорили их с легкими оттенками страха, злобы и осуждения.

Безусловно, многие преклонялись перед силой величайшего мечника всех времен и народов, но, все же, осуждали и боялись.

Многие, но не краснокожий.

Орк говорил об этом «Черном Духе» с почтением, благодарностью и уважением.

— Боги вдохнули жизнь в мертвое дерево, так и не ставшее Духом, рожденное мертвой землей, которая отдала все свои силы, чтобы поддержать свое мертвое дитя. Когда дерево ожило, они почувствовали в себе силу. Ведь до этого никто и никогда, кроме самой жизни, не был способен на подобное, — Хаджар уже слышал эту часть истории, но орк подавал её под каким-то новым углом. — И тогда, пьяные от своей силы, они совершили ужасное. Они позвали одного из Первородных. Того, кто одним из первых вышел из тьмы, жизни, энергии и времени. Того, без кого не существовали бы никого, кто дышит под светом солнца и луны. Они позвали Ветер.

Фенечки в волосах Хаджара зазвенел громче, а перо закачалось сильнее. Порыв ветра растрепал рваные, тысячу раз штопанные одежды и поднял в небо пыль с земли, закружив её в хороводе маленьких вихрей.

— И это была их роковая ошибка, — орк вновь повторил свой тройной жест. — Первородные, они не как Духи, маленький охотник. Они не разумны, но безумно сильны. И когда Боги позвали Первородного, тот выполнил свою единственную задачу, выполнил свою цель, кроме которой ничего не имел — он вдохнул жизнь. Он стал плотью, броней и оружием Черного Духа. Он стал его величайшей силой и трагедией. Ибо Боги хотели сделать марионетку, но Первородный не делает кукол, он создает жизнь. Черный Дух воистину ожил в тот роковой для нашего мира день.

И вновь это чувство, будто где-то рядом клокочет огромный ворон. Он будто говорил: «Слушай внимательно».

— Веками Черный Дух служил Богам, сражаясь на их стороне с теми, кто был против их власти.

— Кто может быть против власти Богов? — удивился Хаджар. — Вернее — кто имеет достаточно сил, чтобы оспорить её?

— Те, кто оказался последовать за ними…

Хаджар вздрогнул. Ему на секунду стало нехорошо. Столько печали и жалости, сколько он увидел в глазах орка, он не видел в глазах родителей, узнавших, что их дети не вернуться с войны.

— Это были Духи, маленький охотник. Те, что оказались смелы и сильны. Они тысячи лет бились с Богами, но… — орк покачал головой и вновь дотронулся до своей татуировки на груди. — Каждое из сражений откладывает свои отметины, — он провел пальцами по многочисленным шрамам. — Как на теле, так и на душе. Духи, которые боролись с Богам, потеряли свои пути, потеряли связь с жизнью. А потеряв её — ослабли. Они подменили свою истинную цель ложной — победой над Богами. Битва извратила их и изгнала, и так появились…

— Демоны, — закончил за Степного Клыка Хаджар.

Получается, Хельмер действительно обманул Хаджара и был вовсе не младше первого из Дарханов, а, возможно, даже старше?

Нет, тогда, получается…

Проклятье! Хаджар терпеть не мог интриг людских повелителей, но интриги существ уровня Богов?! К такому его никто не готовил и мысли об этом заставляли голову раскалываться от боли.

— Черный Дух миллионы лет бился с демонами, он вел за собой армии Богов, низвергая сбившихся Духов во мрак, лишенный света вечерних светил, — продолжил орк. — Но как битва изменила Духов, сделав их Демонами, так она изменила и Черного Духа.

Азрея, закончив тереться о колено Степного Клыка, вернулась к Хаджару и, запрыгнув тому на ноги, подставила живот. Хаджар, машинально, начал почесывать котенка, а тот, мурча, цеплял его за пальцы маленькими коготками.

— Черный Дух, за время своих битв, увидел то, как несправедливо жили существа на земле. Увидел, как они вынуждены ютиться в пещерах, греясь от огня, принесенного небом. Подожжённые молниями деревья служили им очагом. А единственной защитой от монстров были высокие скалы и камни.

Если раньше Хаджар слушал внимательно, то теперь буквально обратился в слух. Легенд о заре истории невозможно было найти даже в Башне Сокровищ школы Святого Неба.

Лишь только в личной библиотеке Императора, по слухам, сохранились древние свитки, рассказывающие что-то о тех далеких временах.

Знания, которыми собирался поделится Степной Клык, были воистину бесценны.

— И тогда Черный Дух, видя, что пока он борется с демонами, мир страдает, понял, что, на самом деле, живет без цели. И в ту же секунду он её осознал. Нашел свой смыл жизни. Ведомый им, он спустился с Седьмого Неба, земли, созданной Богами, в наш мир. Он пришел к людям и прочим разумным расам в обличии друга. Он показал им как добыть огонь, и как в огне сделать сталь. Он рассказал, как биться с монстрами, поведал о путях силы. Но, созданный Богами, он ничего не ведал о путях предков и Духах. Поэтому не вина людей в том, что они забыли о старых путях, и не вина Черного Духа, что он не научил этому.

Сказать, что Хаджар был удивлен, не сказать ничего. Получается, что путь развития, по которому шли люди, был создан Черным Духом.

Вернее, не созданным, а переданным.

Но кто, тогда его создал.

Ответ, который напрашивался сам собой, не очень-то радовал Хаджара. Потому как он прекрасно знал, что только в самых настоящих сказках герои побеждают злодеев их собственным оружием.

— Боги возненавидели Черного Духа за то, что тот передал знания людям, которым была уготована участь рабов. Они нарекли свое же создание предателем и низвергли на землю. И он, отвергнутый богами, начал свои странствий среди миров.

На поляне, где они сидели, повисла тишина.

— А дальше? — спросил Хаджар.

— На этом история, которую знают немногие среди орков, заканчивается, — ответил Степной Клык. — как заканчивается и наша с тобой сегодняшняя тренировка.

— И это все?!

— Не торопись, маленький охотник, — наставительным тоном произнес краснокожий. — Время не любит спешки. Слишком долго среди вас были забыты пути предков и чтобы осознать их силу, тебе придется еще многое узнать и научиться. Путь будет сложен и длинен, но я пройду его с тобой плечом к плечу.

Орк поднялся и, что неожиданно, протянул руку Хаджару. Тот, пусть и с удивлением, принял помощь. Вместе они направились в сторону «Пьяного гуся».

— Скажи мне, Степной Клык, почему ты вдруг изменил свое мнение обо мне?

Орк смерил Хаджара взглядом, а затем обернулся к северо-западу. Туда, куда лежал их путь.

— Возможно, когда-нибудь, я и сам осознаю ответ на этот вопрос. А пока нас с тобой должно заботить совсем иное.

— Да’Кхасси, — тяжело произнес Хаджар.

Орк кивнул.

— Тьма надвигается, — произнес он. — а с ней нарушится равновесие и мир ускорит свое падение в бездну. На наши плечи легла ответственность за его спасение.

— «Вот в чем, а в спасении мира у меня уже есть опыт», — мысленно усмехнулся Хаджар, вспоминая Санкеша и Эликсир Богов. — «Разве могут быть Да’Кхасии страшнее безумного Принца Пустыни?».

Видит Высокое Небо, Хаджар не знал, как сильно он ошибался.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 570**

— Вы готовы? — Дерек, Алея и Ирма, верхом на лошадях, подъехали к оставшимся двум членам отряда.

Хотя, учитывая слова Ярости Медведя, то это скорее Хаджар и Степной Клык были отрядом, а ученики школы «Красного Мула» — прибившимися к ним заблудшими овечками.

— Разумеется, — кивнул Хаджар.

В эту секунду у него из-за пазухи выпрыгнула Азрея. Котенок, мягко приземлившись на землю, зевнул, а потом тихонько зарычал.

Вокруг него вспыхнуло торнадо из молний и белого пламя, а когда оно спало, то на золотистой траве лежал уже не котенок, а огромный тигр.

Подойдя к пушистому другу, Хаджар потрепал его за шею. Азрея ответил тем, что ткнула его носом в лоб. Будь на месте Хаджар даже не смертный, а практикующий, то отлетел бы от этого толчка на несколько метров.

Даже контролируя свою силу, Азрея все равно оставалась Древним тигром, сравнимым по силе с начальной стадией Повелителя.

— А твой где? — довольно нагловато спросил Дерек, от взгляда которого не скрылись изменившиеся между Степным Клыком и Хаджаром отношения.

Орк ответил тем же, чем и обычно — ничем.

Начисто проигнорировав слегка опешившего Ласканца, краснокожий сложил ладони лодочкой и, приложив их ко рту, издал звук, напоминающий волчий. Напоминающий, потому как в нем одновременно звучал и вой, и гавкающий лай, и даже знаменитый оркские барабаны, которых страшилось услышать все приграничье.

Сперва ничего не происходило, а затем из-за холмов, немного напоминающих по форме барханы, появился огромный боевой волк орков. Завыв, он бросился прямо на отряд.

Кода расстояние сократилось до десятка метров — расстояния примерного прыжка могучего зверя, Азрея нервно зарычала и забила хвостом по бокам.

Недавно вздыбившаяся шерсть на загривке волка улеглась, алый блеск в его глазах померк, а дрожащая верхняя губа скрыла клыки.

— Твой друг силен, — улыбнулся Степной Клык, запрыгивая на спине волку. — хороший охотник.

Взглядом он оценил несколько шрамов на теле Азреи. Обычно их, скрытых под густой шерстью, не было видно. Но сейчас, когда после ночной бури порой дул шквальный ветер, то, приглядевшись, можно было заметить, что не всегда Азрея выходила из своих схваток победительницей.

— Поехали, — Хаджар, забравшись на спину тут же вскочившего тигра, повернулся в сторону северо-запада.

Троица друзей Ласканцев, переглядываясь и не понимая, что происходит, молча последовали за едущими впереди орком и Хаджаром.

Эти двое, еще недавно грызущиеся словно кошка с собакой, теперь ехали бедро к бедру и что-то обсуждали. Смысл их фраз ускользал от друзей, потому как говорили они на темы, явно недоступные пониманию трех учеников внутреннего круга школы «Красного Мула».

Хаджар же радовался тому, что может постепенно вникать в смысл пути развития орков, так сильно отличавшегося от того, к чему привыкли люди в империях.

— Духи живут везде, — рассказывал ему Степной Клык. — не важно, способны ли они войти в наш мир и принять форму, но они живут везде.

Он указал на сухое дерево, чудом пережившее ночную бурю. Низкое, ветхое, оно склонилось под тяжестью низкого, горячего неба и одиночество.

Растительности, превышавшей размера низкого куста, в степи почти не наблюдалось. Редкие лесные островки встречались так же редко, как и города или деревни.

Куда чаще, на горизонте, можно было увидеть стада незнакомых Хаджару животных. Высокие, почти под пять метров, травоядные существа, покрытые густой, коричневой шерстью, они обладали ветвистыми рогами, восьмью ногами и тремя хвостами.

В небе, иногда пролетали птицы, размером с лодку, а порой, в самой вышине, можно было различить темные точки, в которых проглядывались силуэты совсем уж странных созданий.

Хаджар мог поклясться домом предков, что у одного такого имелось шесть крыльев и три головы.

Жуткая тварь

— Я что-то слышал о том, что духи не всегда могут родиться и…

Степной Клык засмеялся.

— Разве не всегда может родиться ребенок, если его родители возлегли в нужную луну?

Хаджар воздержался от комментариев. У смертных, наверное, всегда могли. Но вот чем сильнее становился адепт, тем сложнее для него становился вопрос зачатия ребенка. Да и сам процесс беременности протекал несколько иначе.

Вон, в стране бессмертных, по обрывкам легенд и слухов, которые удалось собрать Хаджару, дети и вовсе сразу на стадии Небесного Солдата рождались. Если не выше…

— Духи обитают везде, маленький охотник. В каждой капле проливного дождя, в каждой травинке под ногами наших верных соратников, — он похлопал волка по шее. — они есть везде, но не всегда показываются нам на глаза.

Хаджар вспомнил оазис Курхадана и Темный Лес.

— А есть такие Духи, которые обладают сознанием? — спросил он. — Вернее — как это происходит? Почему некоторые разумны, а некоторые нет?

И вновь Степной Клык позволил себе улыбнуться.

— Ты считаешь разумным дитя, которое еще не умеет говорить?

— Скорее нет, чем да, — после недолгих размышлений ответил Хаджар.

— Вот и мы для Духов. Те, что могут разговаривать, лишь слишком долго прожившие среди земных существ. Они научились подстраиваться под нас. Других же мы не только не способны увидеть, но и услышать, а следовательно — понять.

Некоторые слова Степного Клыка были просты и логичны, другие же вводили Хаджар в состояние ступора. Наверное, краснокожий прав, его путь к осознанию пути развития степных орков, как они его называли — Пути Предков, действительно будет долог и тернист.

Но, как бы сложен он не был, если он может помочь хоть ненамного приблизиться к цели, Хаджар пройдет его целиком и полностью. Презрев все преграды и трудности.

Так же, как и всегда…

Вечером и ночью, не став останавливаться на привал, благо он не требовался ни им самим, ни их животным, они продолжили путь и разговоры. Сам же Хаджар, порой отвлекался на то, чтобы посмотреть на ночное небо.

Удивительно, но в Море Песка он тосковал по дождю. По прохладе. По снегу. По всему тому, что пришлось, вместе со своей родиной и отчим домом, оставить за спиной. А теперь, здесь, в степях, он наслаждался ночным небом, так похожим на то, что он видел в пустыне.

Черный бархат, усыпанный разноцветными драгоценными камнями ночных светил.

Под утро они доехали до того, что некогда было довольно большой деревней.

— Осторожнее, — поднимая кулак, прошептал Степной Клык. — мы на границе с землями Да’Кхасси.

Хаджар заметил, как нервно Азрея била хвостом по бокам, как низко рычал волк, а кони троицы учеников «Красного Мула» постоянно ржали и тянули поводья.

Деревня, построенная на берегу ручья, у подножия укрытых зеленым покровом гор, был полностью разрушена. Некогда ладные хижины и избы с проломленными крышами, выкорчеванные колья заборов, дрынами валяющиеся на поростающих травой дорогах.

Куски развевающейся на ветру холщовой матери издавали звуки, похожие на хлопки могильных воронов.

Хаджар поежился.

Ему внезапно стало холодно.

Изо рта вырвались клубы пара.

Проклятье! Что могло заставить Небесного Солдата средней стадии выдыхать пар? Да любого смертного здесь выморозило бы в ледышку.

— Да’Кхасси пожирают жизнь, — тяжело произнес Степной Клык. — дальше будет только холоднее.

Проезжая мимо разрушенного, некогда большого и сравнительно богатого дома старейшины, Хаджар, наконец понял, что его так насторожило в увиденном.

Он уже бывал в подобных деревнях. Разрушенных, преданных забвению и оставленных на откуп мху и траве. Но, как бы они не отличались друг от друга, их всегда объединяли две общие черты — пепел или дым и разводы крови.

Здесь ничего из перечисленного не присутствовало.

— Все они теперь служат Да’Кхасси, — ответил на незаданный вопрос Степной Клык. — они собирают то, что вы, люди, называете армией.

После того, как разрушенная деревня осталась за спиной, а небо затянули густые и низкие облака, в отряде больше не разговаривали.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 571**

Первым звуком, человеческого происхождения, за несколько часов безумной скачки, стал выкрик Дерека. К этому моменту он уже оставили бесконечные степи за спиной и теперь ехали вдоль широкой реки.

Наверное, в старом мире Хаджара, воспоминание о котором ожили благодаря испытанию духов, эту реку назвали бы морем, потому как другого берега простой смертный увидеть бы не смог.

Даже для Небесного Солдата, чье зрение во много раз превышало способности смертных, другой берег выглядел лишь далекой темной полоской.

Но, тем не менее, это действительно была река.

— Старое пограничье! — воскликнул Дерек. — не думал, что я когда-нибудь здесь побываю.

За эти несколько дней, после того, как оставили таверну «Пьяный Гусь», отряд преодолел сумасшедшее расстояние в двенадцать тысяч километров. Сумасшедшее, опять же, по меркам смертных.

Для адептов подобные путешествия не создавали никаких проблем и не вызывали удивления. Будь в их распоряжении воздухоплавательное судно и в десять раз большее расстояние можно было бы преодолеть меньше, чем за день.

Единственное «но» — лошади учеников, не дотягивающий по силе до возможностей волка Степного Клыка и, тем более, Азреи, начали сдавать.

Так что сейчас отряд двигался неспешно, буквально пешком.

— Удивительно, — поддержал ласканца Хаджар.

За время странствий он видел много чудес природы и тех, что принадлежали рукам человека, но в этот раз мир снова смог его удивить.

Из реки, будто клыки, торчали косые горные массивы. На их пиках возвышались огромные фигуры. Триста, нет… почти четыреста метров в высоту, эти статуи, изображавшие воинов, вооруженных копьями, тянулись вдоль реки по всей границе Ласкана.

На их фоне, старый маяк у подножия каменных клыков, выглядел зажженной спичкой.

Вид действительно завораживал. Завораживал даже того, кто видел Подземный Город, Библиотеку города Магов и столицу Дарнаса — Даанатан.

— Легенды говорят, — с почтением произнес Дерек. — что, когда начнется последняя война с Дарнасом, эти воины оживут, чтобы исполнить свои клятвы.

Оценив внушительные размеры возможных големов, а также их количество, Хаджар мысленно понадеялся, что и у Дарнаса есть нечто подобное.

Все же, даже в столь отдаленном регионе, он все равно ощущал привкус пороха на кончике языке. Именно так он запомнил войну и чувствовал, что вскоре ему придется вспомнить все то, что некогда он пытался забыть.

Пытался, пока не смирился со своим прошлым и даже не начал по нему тосковать.

— Поехали, — поторопил Степной Клык. Обращался он при этом исключительно к Хаджару. — земли Да’Кхасси уже почти рядом.

Свернув в сторону от горной гряды и её вечных каменных защитников, отряд поехал по широким горным плато. Слева и справа высились скалистые холмы, за которыми в небо впивались заснеженные шапки гор.

— Некогда это были земли племен Снежного Барса, — рассказывал Степной Клык. — Потом сюда пришли люди. Наши племена не хотели воевать, они хотели дружить.

Судя по скрипу зубов Дерека, тот был не согласен, но молчал. Хаджар чувствовал, что и Алея с Ирмой имели свое мнение на этот счет, но не стали его озвучивать.

Наверное, история Ласкана и орков тоже не была так проста, как могло показаться сперва.

— Они ушли в горы, — продолжил орк. — и там наткнулись на Да’Кхасси. Пока люди строили здесь свои каменные дома, защищаясь от нас, мы защищали их от участи куда более страшной, нежели смерть в честном поединке.

— Честном поединке?! — не выдержал Дерек. — вы испокон веков устраивали набеги на наши земли! Захватывали в плен женщин и детей! Забирали провиант, угоняли скот! И ты назваешь это…

— Охотой, — перебил орк, впервые за все время обративший внимание на Дерека. — Вы, люди, боретесь между собой за металл, на который меняете жизнь. Мы же, орки, охотимся лишь тогда, когда имеем нужду.

— Охотитесь на людей?!

— На людей, на зверей — нет разницы. Мы приходим к вам, вы можете защищаться от нас. Если мы побеждаем, значит мы сильнее. Таков закон жизни. Чем жизнь крепче и сильнее, тем дольше она живет. Слабая жизнь — быстрая смерть.

— Да что ты…

— Дерек! — прикрикнула на другая Алея. — не имеет смысла спорить с этим… существом. Мы здесь не ради него, а ради нашего нового друга и того, что, возможно, угрожает нашему родному дому.

Степной Клык презрительно фыркнул и замолчал.

Хаджар же, пусть и понимал логику краснокожего, в то же время понимал и Дерека. Когда люди бились с людьми, это было нечто понятное и, с позволения сказать, родное.

Когда же, ровно с теми же целями, нападала иная раса, это всегда казалось неправомерным и жестоким.

— Смотрите, — Ирма указала перед собой.

— Предки и Духи, — орк коснулся двумя пальцами сердца, затем лба, а потом будто отправил частичку себя к небу. — Силы Да’Кхасси крепнут с каждым днем… Еще луну назад этот каменный дом был цел и невредим.

— Форт Раскис, — неверяще протянул Дерек. — последний приграничный фортв этом регионе.

— Последний? — удивился Хаджар.

Ласканец кивнул. Пребывая в глубоком шоке, он машинально продолжил отвечать на вопрос.

— Дальше гиблые места. Горы и аномалии. Корабли, летающие над тем землями, не возвращаются. Говорят, тысячу лет, там пропала ста тысячная армия, отправленная ставить следующий форт. В итоге герцог пришел к решению, что нет смысла пытаться защитить место, в котором Дарнасцы, случись им нападать здесь, и так погибнут.

Хаджар повернулся к Степному Клыку. Тот, оправдывая свое Имя, на волчий манер поднял верхнюю губу и обнажил два длинных, желтоватых клыка. Видимо они были нужны ему не только для «украшения» и порой он, несомненно, пускал их в дело.

Представлять подобное Хаджару не хотелось.

Чем ближе они подъезжали, тем отчетливее становилось понятно, что форт был разрушен недавно. Хотя слово «разрушен» не могло в полной мере описать произошедшего здесь.

От, несомненно, крупного и массивного укрепления не осталось ничего, кроме пылающих развалин. Единственным, что почти уцелело, оказалась арка ворот. Причем самих ворот Хаджар нигде не видел. Что же за сила могла не просто выдернуть артефактные ворота, крепости уровня Земли, а буквально испарить их…

— Смотрите! — закричала Алея. — Тела!

И действительно на земле можно было увидеть редкие тела боевых коней и солдат. К одному из таких, спрыгивая со спины Азреи, подошел Хаджар.

Прислонившийся спиной к разрушенной крепостной кладке (как и ворота, большая часть форта попросту исчезла), рядом с покореженной пушкой, лежал солдат. Левая нога отсутствовала — вместо неё, сквозь обрывки мяса, торчала сломанная кость.

На нагруднике красовалось четыре глубоких пореза, оставленных ничем иным, как когтями.

При этом, стоило лишь внимательно посмотреть сквозь Реку Мира, как становилось понятно — вовсе не физические раны погубили солдата.

Он покончил с жизнью, разрушив собственные узлы и меридианы.

— Достойный поступок, — произнес Степной Клык, подошедший к Хаджару. Он достал из своего мешка какие-то клубни. — лучше смерть, чем нежизнь среди слуг Да’Кхасси.

С этими словами, под всхлипы Ирмы и Алеи, он положил клубни на рану солдата. Сперва ничего не происходило, а затем по покореженному металлу зазмеились побеги, на которых прорастали красивые, голубые цветы.

Спустя всего несколько секунд тело солдата превратилось в цветочную клумбу, которая постепенно уходила под землю.

— Так он сможет вернуться к праотцам, — шептал Степной Клык. — скверна Да’Кхасси не тронет его.

— Какой заботливый орк.

Хаджар, как и все остальные члены отряда, резко обернулся. Посреди окровавленного поля, спиной к ним, стояла девушка с белыми волосами. Трепался на ветру её бирюзовый плащ и, вроде, ничего не обычного, но Хаджар всем своим «я» ощущал исходящую от неё опасность.

Глухо зарычал волк, Азрея забила хвостом по бокам, а лошади, привязанные к колышкам, испуганно заржали.

— Да’Кхасси! — прорычал Степной Клык, обнажая свои гигантские топоры. — Нечестивое отродье демонов!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 572**

Девушка, нет… существо засмеялось. И в этом смехе не было ничего, что могло бы принадлежать человеку, эльфу или орку. Проклятье! Хаджар еще никогда не слышал такого… плотоядного смеха. Смеха, полного крови и чего-то низменно плотского.

— Разве не мы, демоны, когда пытались спасти вас, кусков плоти и костей, от гнета богов.

— Замолчи, презренная! — рявкнул Степной Клык. — Прими свой истинный облик! Этим нарядом ты никого не обманешь.

— Как скажешь, здоровяк, — продолжала смеяться тварь.

Её бирюзовый плащ внезапно окутал её плотным коконом, а затем будто втянулся в тело. Меньше через мгновение, перед ними стояла высокая женщина и единственным, что её объединяло с девушкой, был цвет белых волос.

И, видит Высокое Небо, Хаджар уже давно ни с кем не делил постель. А после его похождений в мире иллюзий, зов плоти, порой, просыпался даже при взгляде на маленькую Ирму, что говорило о многом.

Но даже не будь этого, он все равно воспринял бы это существо не иначе, как мечту юноши, только узнавшего о удовольствиях плоти.

Проклятье! Она была олицетворением похоти.

Отодвинувшись в сторону, она продемонстрировала сваленную кучу из человеческих тел. Высушенные, изорванные, с вырванными глазами, они навсегда запечатлели на своих лицах гримасы крайнего ужаса.

Но даже так, когда она, выставляя на показ свои безупречные ноги, обтянутые какой-то странной тканью, ноги, уселась на неё, Хаджар несколько мгновений не мог думать ни о чем, кроме того, как бы смог взять её.

Как бы прошелся ладонями по упругим бедрам, которые не прикрывала её подобие брони. Как поднялся бы выше, гладя плоский, открытый живот. Как яростно сорвал бы то, что закрывало её высокую, крепкую грудь. Как стянул бы рукава с её гибких рук. Как развернул бы животом к земле, согнул и жестко взял сзади, сжимая персиковые ягодицы. Как…

Несильно, но ощутимо, за плечо Хаджара прикусила рычащая Азрея. Тот мгновенно пришел в себя. Сгоняя остатки наваждения, он оглянулся.

Степной Клык, все так же скаля клыки, не попал под эффект её чар. Чего не скажешь о учениках школы «Красного Мула». Те, валяясь на земле, трогали себя по-всякому. Смотреть на это было неприятно, так что Хаджар отвернулся.

— Охраняй их, — шепнул он Азрее.

В глазах тигра промелькнуло понимание и тот одним прыжком приземлился рядом с Ласканцами.

Проклятье, если бы они не увязались с ними, то в грядущей битве с тварью на стороне Хаджара мог бы сражаться Древний тигр!

— Что это было? — спросил Хаджар — И кто ты такая?

— Не разговаривай с нем, Северный Ветер! — выкрикнул Степной Клык. Только теперь Хаджар понял, что пусть орк и не находился в том же состоянии, что и трое Ласканцев, но пошевелиться не мог. — Не смотри ей в глаза, не задавай вопрос и не слушай её! Она лишь приняла форму человека, но эта тварь так ужасна, что речная гладь, в которую она посмотрит, станет болотом и…

— Помолчи, красный бугай, — белокурая Да’Кхасси сжала ладонь и губы Степного Клыка сомкнулись. — Так-то лучше.

Изгибаясь так, что позавидовала бы любая танцовщица и жрица любви, она отодвинулась от кучи тел и, качая бедрами, направилась к Хаджару.

Несмотря на явную опасность ситуации, тот не спешил обнажать Черного Клинка. Как бы то нибыло, существо пока не спешило атаковать. А если оно пока не нападало, значит собиралось поговорить.

Что же, он мог и послушать.

Качая бедрами, она двигалась к нему легко и плавно. И это несмотря на то, что ступала пятнадцати сантиметровыми каблуками по вязкой от крови земле.

Да и вообще, нигде, кроме борделей, Хаджар не видел женщин на каблуках.

— Ментальная атака, — понял, наконец, Хаджар. — ты взяла образ из моих мыслей.

— А ты быстро догадался, — она подошла к нему вплотную. Её груди коснулось его. Он явственно ощущал два крепких бугорка, нежно щекочущих его мышцы. Она, приподнявшись и притянув ладонью его лицо к своему, жарко прошептала на ухо. — Ты уже давно один, воин. Я чувствую твое желание. Так что же тебе мешает? Возьми меня прямо здесь.

Схватив правую руку Хаджара, существо приложило её к ложбинке между бедер. Там было тепло и влажно. Хаджар мгновенно ощутил знакомое напряжение чуть ниже пояса.

Её нежный и теплый язык коснулся его щеки и, выписывая сложный узор, начал опускаться все ниже. Ладонь желанной соблазнительницы пролетела по груди и, нырнув в одежды, коснулась мужского естества Хаджар.

Тот взрыв желания, который он ощутил, смертного сделал бы безумцем, истекающим похотью и слюной.

— Я вся тв…

Существо не успело договорить. Глаза Хаджара, чистые и ясные, вспыхнули волей. Волей, такой крепкой, что была способна сломить небеса и такой острой, что могла бы рассечь земную твердь.

Будто ошпаренная, вскрикнув от боли, тварь отшатнулась от него и одним прыжком разрывая дистанцию, оказалась в нескольких метрах.

— Невозможно, — прошептала она и оскалилась, демонстрируя ряд будто рыбьих, острых зубов. — Жалкий Небесный Солдат не может противостоять моему зову.

— В первый раз ты застала меня врасплох, — Хаджар вытянул в сторону руку и призвал Черный Клинок. — второй раз со мной этот трюк не пройдет.

Стоило Черному Клинку появиться в реальности, как некогда соблазнительная и обворожительная девушка мигом потеряла весь свой лоск.

Белые волосы втянулись в череп. Тот, продолговатый, не человеческий, был буквально обтянут серой, сухой кожей. Огромные глазницы с красными, как раскаленный уголь, глазами и тремя черными зрачками бусинками.

Некогда крепкая и упругая грудь обвисла вплоть до изогнутых колен, а то, что было каблуками, оказалось ступнями, напоминающими лапы кузнечика.

Костяные ягодицы обзавелись хвостом, а талия переместилась куда-то к выпирающим сквозь кожу ребра. И это не учитывая того, что позади неё распахнулись два огромных кожистых крыла.

— Ох, Высокое Небо и Вечерние Звезды! — выругался Хаджар, мысленно обращаясь к внутреннему дракончику. Тот откликнулся на Зов. На плечи Хаджару лег плащ из черного тумана, а руки покрыла легкая броня из того же «материала». — Теперь мне придется отмываться целый век.

— Отмываться ты будешь от своей крови! — даже голос твари изменился.

Из обольстительного он стал скрипучим и низким. Распахнув жуткие крылья, она взмахнула своей лапой, увенчанной всеми тремя длинными пальцами. Сверкнули желтые когти и в сторону Хаджара полетело не что-нибудь, а три (по количеству когтей) разреза!

А это означало, что тварь, судя по ауре, обладала не только силой начальной стадии Рыцаря Духа, но еще и чем-тона подобии мистерий, сравнимых с Оружием в Сердце.

— Падающий лист! — Хаджар, накачивая меридианы энергией из ядра, использовал четвертую стойку техники «Меча Легкого Бриза».

Пусть он теперь понимал, что не сможет и дальше становиться сильнее благодаря учению Травеса, но за неимением лучшего.

Навстречу трем желтым разрезам твари, действительно чем-то напоминающей лысую летучую мышь, устремились три черных, оставленных мечом Хаджара.

И когда после их столкновения Хаджара взрывом отбросило на семь шагов, он понял, что, пожалуй, столкнулся с самым сильным из всех противников, с кем бился ранее. И это еще когда не зажила полностью рана после битвы с Мраксом.

— Я сожру твое сердце! — завопила тварь.

— Мечтай, — сплюнул кровью Хаджар. — это ты станешь пищей для моего меча. Черный Ветер!

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 573**

Стена тьмы обрушилась на Да’Кхасси. Пожирая жалкие крупицы света, проникавшие сквозь завесу серых облаков, десятиметровой полосой мрака она рассекла пространство.

Монстр, взвизгнув от испуга, укрыла себя крыльями. Кожистые перепонки, будто тянущие за собой нечто белесое, сомкнулись над головой твари.

Хаджар явно ощущал силу монстра, равную Рыцарю Духа, но при этом не чувствовал, чтобы та носила на себе хоть какой-то артефакт. Вот только когда самый убийственный из ударов Хаджара коснулся плоти монстра, то смог оставить лишь неглубокую рану.

Зеленая кровь полилась по её костям, вливаясь в расщелину, оставленную ударом на вязкой земле.

— Я разорву тебя!

Тварь взмахнула крыльями. На их кончиках сверкнули стальные когти, мгновенно разрывающие удар Черного Ветра. Тот лоскутами разлетелся в разные стороны, рассекая остатки форта.

Хаджар, мгновенно оборачиваясь шлейфом черного тумана, буквально отлетел в сторону и сделал он это как раз вовремя. Да’Кхасси, вонзив когти на крыльях в землю, распахнула клыкастую пасть.

Открыв её так широко, что нижняя челюсть едва не коснулась солнечного сплетения, она шумно втянула воздух. Всасывающая сила была так велика, что потрескались камни, некогда бывшие кладкой стены форта.

Её живот вспух до размеров пятидесяти литрового бурдюка с водой, а затем она закричала. От её крика, даже невооруженному взгляду, были видны белесые волны, искривляющие воздух.

Они, растекаясь холодным потоком, ударили по тому месту, где лишь недавно стоял Хаджар. Земля, куда пришелся звуковой удар твари, вспенилась и взорвалась фонтаном камней, комьев грязи и клочьев травы.

— Такого я еще не видел, — оценил Хаджар атаку монстра.

Он сражался против множества зверей, но еще никогда прежде не видел, чтобы те использовали звуковые волны. Хотя, Да’Кхасси ведь не звери, а слабейшие из демонов.

Летучемышиная тварь повернула голову и на манер плети стеганула своей атакой. Если при прямом попадании её атака буквально заставила землю вскипеть, то сейчас она рассекала её на манер острого клинка.

— Спокойный Ветер!

Нисходящий поток ветра обрушился на площадь, диаметром в двадцать метров. Опуская пласт земли на глубину в десять сантиметров, он, тем не менее, не смог сломить неумолимого полета звуковой волны.

— Что за…

Хаджар не успел выругаться. Ему пришлось выставить перед собой жесткий блок. Черный Клинок, встретив перед собой звуковую волну, задрожал, а затем и вовсе начал вибрировать прямо в руках владельца.

— П-п-р-р-о-о-к-к…

Его блок смог лишь на некоторое время остановить атаку Да’Кхасси, после чего волны звука буквально опутали Черный Клинок и прошли дальше, приходясь прямо по груди Хаджара.

От секущего удара он отлетел на три метра и, врезаясь в каменную колонну, разбили её на множество острых осколков. Еще в падении, откашливаясь кровью, Хаджар взмахнул рукой и, используя волю, поймал осколки камней.

Он соединил их в огромный, несколько метровый каменный меч и, следующим взмахом руки, отправил его в полет.

Окутанный мистериями меча уровня Оружия в Сердце, он оставлял позади себя вереницу небольших разрезов. Они, рассекая звуковую волну на мелкие клочья, сетью окутали снаряд.

Каменный меч едва было не вонзился в распахнутую пасть Да’Кхасси, но та, разворачиваясь корпусом, взмахом хвоста отбила его в сторону многострадальных остатков форта.

Кажется то место, куда пришелся удар Хаджара, когда-то был конюшнями. От них и после атаки демонов не так уж и много осталось, а сейчас, после взрыва энергии, камни разбросало по земле, в которой вырыло целый котлован.

Хаджар, поднимаясь на ноги, провел ладонью по груди. Горячая кровь омыла ладонь. Рана, пусть и неглубокая, нещадно кровоточила. И, если бы не сердце дракона, больше чем десятилетие укреплявшее его плоть, он бы явно попрощался с жизнью.

— Крепчающий ветер! — Хаджар, вкладывая в следующую атаку все свои познания в пути меча, выполнил, казалось бы, всего один взмах.

На деле же в нем слилось сразу семь. Будто один сложный, убийственный рисунок, они, оставляя за собой лоскуты черного тумана, рассекли воздух.

Стойка Крепчающего Ветра оказалась намного проще и примитивней, чем Падающий Лист и выполнить в ней несколько скоростных ударов было не так уж и сложно.

Семь ударов слились воедино, порождая волну режущего ветра. Постепенно она сжималась и уплотнялась, пока не приобрела силуэт черно-синего дракона, чье тело и морда напоминали меч.

С немыслимой скоростью и проникающей силой она ударила по Да’Кхасси. Такой удар с легкостью бы пробил доспех уровня Неба и, возможно, оставил бы порез на Императорском.

Эхо от меча-дракона, разносившееся по округе, срезало траву даже на расстояние в двести шагов. Окажись здесь не только смертный, но и практикующий и его бы мгновенно рассекло на множество миниатюрных частей.

Хаджар уже подготавливал вторую атаку в серии. Любой адепт или зверь, на месте демона, немедленно применил бы защитную технику, потому как, чтобы увернуться от такого скоростного выпада, потребовалась бы техника перемещения не ниже Императорской.

Какого же было удивление Хаджара, когда тварь, взмахнув крыльями, попросту взмыла в небо. За одну секунду она преодолела расстояние в полсотни метров и зависла в небе.

— Крылья, — сплюнул Хаджар. — что там писал Травес? Двадцать семь летунов не ниже Короля? Проклятье, тут хотя бы с одной разобраться.

Да’Кхасси в это время вновь распахнула пасть. Хаджар уже приготовился уворачиваться от очередной звуковой атаки, но той не последовало.

Монстр, как бы это ни звучало, одним вздохом подняла в небо целый пласт земли. Это выглядело так, будто она даже не то, что всосала его, а буквально выгрызла из земли.

Уже в небе она двумя взмахами когтистых лап рассекла его на сотни кусков. А затем, издав истошный вопль, от которого под ногами Хаджара земля волнами вздыбилась, она каким-то образом сумела вытянуть эти осколки породы в длинные спицы.

Те, следуя за её волей, каменным градом упали на Хаджара.

Тот, приседая, будто убрал меч в ножны и так же, как в битве с Мраксом, отправил в полет несколько разрезов меча. Они, образуя шестиконечную звезду, рассекли большую часть в мелкую пыль.

Но, увы, все снаряды Хаджару сбить не удалось. Несколько, избежав столкновения с контратакой мечника, впились в его же плоть.

Две каменные спицы ударили ему в левой бедро, вонзившись в него на добрых три сантиметра. Еще столько же оставили на лице неглубокие царапины. От тех, что летели в грудь, спас оживший плащ черного тумана.

Изогнувшись, он вытянулся вороньим крылом и отбил их в сторону.

Хаджар, стиснув зубы, правой ногой оттолкнулся и скрылся за развалинами форта. Он, едва не завыв, выдернул из ноги каменные спицы. Выглядывая из-за своего временного укрытия, он в очередной раз выругался. Пасть Да’Кхасси все еще была открыта, только на этот раз между её клыков будто закручивалось небольшое торнадо.

Торнадо того же белесого цвета, которым она окутала крылья, когда защищалась от Черного Ветра.

С громким, протяжным визгом, она буквально выплюнула его в сторону Хаджара. И белое торнадо, от которого тянуло чем-то могильным и мерзким, начало стремительно увеличиваться в размерах.

Хаджар выругался и, оставляя в воздухе за собой вишенки крови, рванул в сторону. Он не успел полностью уйди из-под удара. Его тело побило и порезало острыми осколками каменной кладки, но, все же, это было лучше, чем участь, доставшаяся каплям его крови.

Белесая энергия их буквально пожрала, а глаза Да’Кхасси тут же вспыхнули красным.

— Какой удивительный вкус, — протянула она, едва ли не впадая в состояние сексуального экстаза. А учитывая её внешний вид, выглядело это тошнотворно. — Я передумала тебя убивать, человек. Я оставлю тебя в живых, чтобы векам пить твою кровь!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 574**

Будь здесь Неро, погибший брат Хаджара, он бы обязательно на слова демоницы ответил шуткой про тещу, но Хаджар, видя, как Да’Кхасси собирает силы для следующей атаки, был полностью сосредоточен на битве.

Если демон, как и говорил орк, действительно некогда были Духами, то одной этой твари хватит, чтобы довести его Черный Клинок до уровня Императорского артефакта.

Монстр была не только опасным противником, но еще и источником потенциальной силы. А такой Хаджар просто не мог упустить. К тому же, пусть они и обладала какими-то странными «техниками», но после короткого обмена ударами, Хаджар понял, что ошибался на её счет.

Да, возможно она и обладала энергией, сравнимой с той, что мог распоряжаться Мракс, но при всем при этом ей не хватало мистерий оружия, брони, артефактов и техник.

Неудивительно, что орки столько веков могли самостоятельно сдерживать агрессию кровососущих тварей. Что, кстати, наводило на мысль о Степ…

Додумать Хаджару не дали.

Второй торнадо сорвалось с клыков Да’Кхасси и понеслось в сторону цели.

— Посмотрим чей ветер сильнее, — азартно улыбнулся Хаджар.

Сосредоточившись, он, впервые за долгое время, использовал не одну из убийственных стоек техники «Меча Легкого Бриза», а стойку, лишь усиливающую удар.

— Весенний Ветер!

Вокруг Черного Клинка будто заструился поток синего ветра. Хаджар с удивлением посмотрел на собственный меч. Раньше этот поток был черного света, а при его вызове не болела метка на спине, оставленная Духом Меча.

Впрочем, размышлять на эту тему времени не было.

Используя укрепляющую стойку, он сделал широкий секущий взмах. С лезвия клинка сорвался длинный, двухметровый разрез. Он, лишь недолго пребывая в выпрямленном состоянии, мгновенно согнулся острым серпом и закружился вокруг своей оси.

Земля под ним мгновенно разошлась и выстрелила в разные стороны. Вращаясь над воронкой, глубиной почти в полметра, он закручивал вокруг себя потоки воздуха, превращая их в черно-синее торнадо.

Два вихря ударили друг о друга. Круговерть белого, синего и черного разнесла по округе кошмарное эхо. Оно буквально разрывало землю на части, заставляя её выплевывать куски породы весом в несколько сотен килограмм.

Часть эха, волной ветра, накрыла Степного Клыка. Но тот, пусть и не способный пошевелиться, остался целым благодаря своему покрову энергии Зова.

Еще часть ударила по Азрее. Вернее, по ученикам школы «Красного Мула», которые, если бы не присутствие Древнего тигра, если бы и не попрощались с жизнью, то получили тяжелые увечья.

Азрея, и без того нервно следящая за схваткой двуногого друга и демоницы, вскочила на лапы. Она распахнула пасть и протяжно зарычала.

С неба в неё вонзилась молния, а с шерсти буквально соскользнул поток белого пламени вместе они сформировали нечто на подобии барьера, который волнорезом рассек эхо от столкновения двух атак.

Хаджар, стоящий на островке земли, посреди вырытой колеи шириной в несколько метров, обзавелся лишь несколькими царапинами, в то время как левая нога Да’Кхасси, кружась по воздуху, летела к земле.

— Мразь! — закричала демоница. — Ты за это поплатишься!

Внезапно её и без того пергаментная кожа ссохлась еще сильнее, свет в глазах чуть померк, а кровь, хлещущая из раны, стала тусклее. Складывалось такое впечатление, будто тварь по собственной воли рассталась с частью своих жизненных сил.

Клыки в пасти демона засияли той же белой энергией. Хаджар приготовился к какой угодно атаке, но… к той, что последовала за этим, он подготовиться не мог. Да, пожалуй, никто из тех, кто прежде никогда не бился с такими монстрами, не смог бы.

Челюсти Да’Кхасси сомкнулись. Хаджар, сперва не поняв что происходит, почувствовал угрозу с левой стороны. Оттуда же, куда и пришлись удары каменных спиц.

Ведомый одними лишь инстинктами, он, оборачиваясь шлейфом черного тумана и используя стойку Ветер, едва ли не мгновенно переместился на десяток метров в сторону. Но, как бы быстр он ни был, а атака демоницы оказалась намного быстрее.

В пространстве сформировалась призрачная копия даже не пасти, а прикуса Да’Кхасси. И, еще до того, как черный туман окутал Хаджара, она впилась в его плоть.

Откусывая немалый кусок мышц, она тут же исчезла, как, собственно, и её добыча. Демоница, все еще висящая в воздухе, внезапно издала проглатывающий звук. Хаджар, сбившийся с шага и катящийся по земле, увидел, как с её подбородка стекает впитывающаяся в кожу кровь.

Его, Высокое Небо, кровь!

Он, вскакивая на ногу, тут же едва было не упал. На бедре четко виднелись очертания укуса. Такого, которому, наверное, и Азрея позавидовала бы.

— Проклятье! — выругался Хаджар.

Теперь он прекрасно понимал, что чувствовали те, кого пожирал Черный Клинок. Хаджар ощутил, как вместе с плотью была откусана и часть его силы, часть его сущности.

Оглядевшись, он выхватил из горящих обломков толи повозки, толи кареты головешку. И, влив в неё энергию, приложил к ноге. Не сделай он этого и простой огонь не смог бы подпалить его плоть.

А так, вместе с шипением, в воздух потянулся черный дым. Хаджар завыл от боли и едва не потерял сознание, но кровь смог остановить.

Потому как, несмотря на то, что в воздухе больше не было призрачных челюстей, но кровь, текущая из раны, каким-то образом перемещалась прямо в пасть к демонице.

— Ничего и никогда, — Да’Кхасси буквально билась в каком-то неистовом оргазмирующем наслаждении. — Ничего и никогда не ела я вкуснее!

Её глаза сперва вспыхнув, тут же начали гаснуть. Хаджар, уже понимавший, что за этим последует, занял защитную стойку.

Левая нога, сперва раненная каменными спицами, а теперь еще и надкушенная, почти не слушалась, так что шанса увернуться не было.

Неожиданная догадка поразила его сознание.

Он закрыл глаза и обратил свой взор сквозь Реку Мира. В этом измерении энергий, противник Хадажра выглядел отвратительным сгустком той самой белесой энергии. А внутри него — черно-синем огоньком светился постепенно тускнеющий обрывок сущности Хаджара.

— «Ну давай», — мысленно подбадривал себя Хаджар. — «Посмотрим, как тебе понравиться, когда жрать будут тебя!».

Как он и подозревал, на краткий миг, мельчайшую долю мгновения, по потокам энергии протянулась короткая белая вспышка. И, пожалуй, мало кто успел бы среагировать на неё, но Хаджар, прошедший сквозь пламя тысяч битв, не был таким, как все.

Он действительно не успел бы переместить правую руку в защитную стойку так, чтобы Черный Клинок смог защитить раненую ногу. Но это ему и не требовалось.

Меч попросту исчез из его правой руки и мгновенно материализовался в левой. И этот трюк Хаджар проделал куда быстрее, нежели белая вспышка добралась до его ноги.

Появившиеся в реальности челюсти сомкнулись на лезвии Черного Клинка, сжатого в левой руке Хаджара.

Демоница, сперва не понявшая что произошло, мгновенно «вернула» атаку обратно и ту же пожалела о своем решении. Вместе с ней она вернула и частичку Черного Клинка, который мгновенно впился в её энергетическое тело.

— Проклятый человечишка! — взвизгнула она, сплевывая зеленой, с оттенками черного, кровью.

Но Хаджар, выигравший момент инициативы, не обращал на неё никакого внимания. Ударом правой ноги он разбил кладку стоявшего рядом куска стены, а затем, усилием воли, отправил камни в сторону Да’Кхасси.

— Второй раз этот трюк не сработает! — закричала она, начиная яростно хлопать крыльями.

— Дважды я один трюк и не использую, — процедил Хаджар.

Одновременно с этим его окутал поток черного тумана и Хаджар, отталкиваясь здоровой ногой от земли, запрыгнул на ближайший летящий в сторону твари осколок кладки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 575**

Поток ветра, поднятый крыльями Да’Кхасси, смог лишь немного замедлить продвижение кусков породы, но не более. Все они находились в области, на которую могла влиять воля Хаджара.

И пусть, на каждую секунду подобного трюка, он тратил колоссальное количество энергии, но именно в этом видел единственный шанс одержать победу.

— Я буду пожирать тебя веками! — засмеялась демоница и, набрав полный живот воздуха, закричала.

Режущие волны звука растеклись по воздуху. И уж они-то были способны раскрошить кирпичи в мелкую крошку. Хаджар, стиснув зубы и игнорируя боль в едва шевелящейся левой ноге, прыгал в воздухе с камня на камень.

Ему требовалось подобраться на расстояние в десять метров — достаточном, чтобы использовать Черный Ветер. Атака, которую он воссоздал по картине с Черным Генералом, относилась к разряду средней дистанции и использовать её на дистанции в полсотни метров не представлялось возможным.

От разрезов, которыми Хаджар мог покрыть в трое большее, чем их разделяло, расстояние, Да’Кхасси легко уворачивалась. Стойку «Падающего Листа» постигала та же участь.

Так что, единственным шансом было воспользоваться секундной слабостью твари после раны, оставленной клинком и сбить на землю.

Уворачиваясь от очередной режущей волны, Хаджар прыгнул на следующий камень, а затем, оттолкнувшись и от него, взмыл в воздух.

Оказавшись в семи метрах от парящей демоницы, он пропитал меч энергией и мистериями Духа Меча.

Выполняя яростный, рубящий удар, Хаджар прокричал:

— Черный Ветер!

Уже во второй раз на Да’Кхасси обрушилась стена тьмы. Но если в прошлый раз она, стоя на земле, могла использовать крылья для защиты, то сейчас, все еще не пришедшая в себя после неудачной атаки, оказалась почти беззащитна перед жутким ударом.

Все, на что оказалась способна тварь, это качнуться в лево и избежать прямого попадания стены тьмы по её телу.

Хаджар, приземляясь, даже почти падая на землю, с наслаждением смотрел на то, как визжит камнем рухнувшая с неба тварь.

Отсеченное крыло упало где-то в стороне, а Хаджар, откатившись в сторону, поднялся на одно колено и заложил Черный Клинок так, будто убирал его в ножны.

Он уже собирался пригвоздить тварь к земле «Падающим Листом», а затем добить в ближнем бою, как Да’Кхасси в очередной раз смогла его удивить.

Она, лежа в луже собственной крови, запрокинула голову и разразилась диким, высоким, режущим уши воплем. Хаджар, считавший, что уже если не всего, то много повидавший на своем веку, едва не вспомнил проклятых богов и демонов.

Груда тел, на которую опиралась Да’Кхасси, когда принимала свой соблазнительный облик, внезапно пришла в движение. Синие трупы, чья глаза уже подернулись мертвой пеленой, начали дергаться на манер сломанных кукол.

Потом, распахивая пасти, внутри которых крошились человеческие зубы, заменяемые клыками, начали идти, ползти и ковылять в сторону Хаджара.

Пелена спадала с их глаз, сменяясь единственным желанием — немедленно впиться в плоть Хаджара и разорвать ему глотку.

— Сильно, — кивнул Хаджар. — но недостаточно. Падающий лист!

Над пытающейся уползти в сторону Да’Кхасси возникло черное облако из которого, со свистом, спустился дракон, чье тело выглядело огромным мечом. Он, как и планировал Хаджар, пригвоздил монстра к земле.

Да’Кхасси завизжала. Она забилась в жуткой агонии, но не смогла разбить поразившего её меча. Хаджар же, оборачиваясь черным шлейфом, даже с почти не двигающейся ногой, оказался слишком быстр для когтей и клыков созданных демоницей слуг.

Оказавшись над истекающей зеленой кровью тварью, Хаджар занес Черный Клинок.

— Надеюсь мой меч тобой не подавиться.

— Да будь ты прок…

Да’Кхасси не смогла договорить — ей в череп вонзилась полоса черного тумана. В ту же секунду Хаджар отдал мысленный «приказ» клинку пожрать тварь.

Тут, «облизнувшись», мгновенно разделился на мириады жадных до энергии черных жгутиков. Они, причиняя жуткую боль, впивались в энергетические каналы Да’Кхасси и буквально заживо пожирали её, пока она билась в агонии, пытаясь зацепить когтями Хаджара.

Через несколько секунд все было закончено. Насытившийся Черный Клинок оставил после себя лишь высушенную мумию, которая, когда подул ветер, обратилась серым прахом. Таким же, как и несколько её слуг — бывших людей.

Хаджар почувствовал посыл от Черного Клинка. Сложно было перевести его на обычную человеческую речь, но в общих чертах — меч получил так много пищи, что ему требовалось её переварить.

Так что, стоило только рассеяться праху, как и Черный Клинок вернулся в недра души Хаджара. Примерно в это же время иссякла энергия в Ядре самого Хаджара. А без неё развеялся и Зов, да и сам Хаджар начал заваливаться на бок. И он неминуемо упал бы в лужу зеленой крови, которая с шипением разъедала даже камни, если бы не две огромные руки.

Они подхватили его и опустили подальше от зеленой кислоты.

— Ты храбро сражался, маленький охотник, — произнес Степной Клык, уже достававший из своего мешка какие-то пучки рав и коренья.

— Храбро, но глупо.

Орк сложил их в ступу, достал маленький молоточек и начал толочь, пока не полилась разноцветная, пахучая, травяная жижа.

Её он, предварительно вложив между зубов Хаджара палочку, начал размазывать по ожоговой ране. От боли Хаджар, все же, потерял сознание. Но не надолго. Уже через минуту он снова смотрел на своего краснокожего приятеля.

— Это… тоже… тренировка? — задыхаясь, спросил он у орка.

Тот дернулся, отчего мазок по плоти вышел слишком густым и Хаджар, завыв, вновь на пару секунд провалился в беспамятство.

В себя он приходил тяжело. Сперва услышал далекие, приглушенные звуки, а затем размытые образы начали приобретать хоть какие-то очертания.

— Как давно ты понял? — спросил Степной Клык.

— Не сразу, — честно ответил Хаджар. — но если бы любого из вас так легко могла свалить слабая Да’Кхасси, то всех орков уничтожили бы еще в самом начале. Как, собственно, и пол Ласкана.

Степной Клык, помогая Хаджару принять сидячее положение, широко усмехнулся, демонстрируя при этом два острых клыка. Видок у них был, конечно, поприятнее, чем у демоницы, но тоже не самый позитивный.

— Я должен был убедиться, маленький охотник.

— Убедиться в чем?

— Что ты можешь противостоять голосу Да’Кхасси. Мало кто из людей может. С нами, орками, по-другому. Они не могут принимать наш облик и потому мы можем с ними биться.

Хаджар еще раз оглянулся. Теперь он начал понимать, почему в деревни не было ни единого следа крови. Смертные, практикующие и слабые адепты (стоило только посмотреть на едва не умирающих от наслаждения учеников «Красного Мула») попросту были не способны сбросить чары демонов.

Жуткая сила…

— Ты можешь им как-то помочь? — спросил Хаджар, старающийся не глядеть в сторону ласканцев.

— Дым от Травы Желтой Звезды, — Степной Клык продемонстрировал пучок слегка мерцающей желтым цветом травы. — сможет вернуть им разум. Но ты прав — это лишь слабая Да’Кхасси. От более сильных трава не поможет. Им лучше уйти, если жизнь дорога.

Хаджар только печально покачал головой. Что-то ему подсказывало, что эти трое так просто не отстанут.

— Интересно, как силен их Король, — трясущейся рукой Хаджар достал из-за пазухи трубку и табак.

— Сильнее, чем ты можешь себе представить, — тяжело ответил орк, уже поджигающий траву.

— Прекрасно… просто прекрасно…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 576**

Хаджар наблюдал за тем, как ученики школы «Красного Мула» приходили в себя. Зрелище, если честно, было не из самых приятных. Особенно это касалось сестер, нижняя половина одежд которых напоминала собой нелицеприятное, мокрое месиво.

Степной Клык, будучи представителем иной расы, не обращал на это ровно никакого внимания. Он водил перед ноздрями все еще пребывающих в экстазе ласканцев пучком дымящейся травы.

Что удивительно, дым не втягивался в их ноздри, а маской облеплял лицо. И в этой маске, на миг, в жутком крике исчезало лицо Да’Кхасси в её обольстительной форме.

— Им лучше уйти, — повторил орк, когда закончил с последним из школяров.

В себя они пришли не сразу. Первой очнулась Алея. Девушка, открывая глаза, сперва не могла понять, что произошло, а затем, резко покраснев, вскочила на ноги и унеслась к лошадям. Срывая на ходу походный мешок, она тут же скрылась за развалинами.

Её примеру последовала и сестра. Хаджару даже показалось, что обычно спокойная и инфантильная беловолосая адепт весьма и весьма грязно выругалась.

Один только Дерек, очнувшись, выглядел естественно.

— А мы разве не в доме «Сладких Снов»? — находясь в полудреме спросил он.

— Нет, — прокряхтел Хаджар, кинжалом разрезающий полотно штандарта. Наделав из него бинтов, он потуже затянул жуткий рубец на ноге (травяная мазь краснокожего творила настоящие чудеса). — Мы не в борделе.

— А с чего ты взял, — Дерек сладко потянулся и даже причмокнул губами. На него чары Да’Кхасси, судя по всеми, подействовали куда как сильнее. — что «Сладкие Сны» это бордель? И вообще, что мы…

Наконец остатки видения слетели с баронского сынка и тот вернулся в реальность. Ошалело оглядываясь, он, видимо, лихорадочно вспоминал недавние события. Затем его взгляд переместился в область собственного паха и он, пусть и не краснея, поскорее запахнулся плащом.

— Эт-т-то кт-т-то в-в-в-видел? — стуча зубами, спросил он.

Хаджар уже собирался ответить, но тут из-за развалин вышли девушки. Их мешки явно «похудели», тела скрывали новые одежды, а старые… ну, учитывая запах гари и поднимающийся столбик дыма, они решили поступить с ними весьма радикально.

— Мы. Об. Этом. Никогда. Не. Вспомним, — тяжело, с нажимом, чеканя каждое слово, произнесла Алея.

Ирма, красная толи от стыда, то ли от гневно, яростно кивала.

Дерек, будто рыба, выброшенная на берег, лишь молча открывал и закрывал рот.

— Ребята, — Хаджар, не без помощи Степного Клыка, поднялся на ноги. — Вам лучше вернуться обратно. Сейчас еще не поздно повернуть назад. Потом, когда мы вступим на территорию Да’Кхасси, пути домой уже не будет.

Только сейчас ученики, оглядываясь, заметили те разрушения, что причинила битва Хаджара и демоницы. Более того, в воздухе все еще чувствовались остатки эха от столкновения энергий. Местами, на порезах, оставленными мечом Хаджара, чувствовались глубокие и мощные мистерии

Ни один из трех Ласканцев не сомневался в том, что даже простой взмах меча Хаджара, направь н его на кого-то из них, отправил бы любого к дому праотцов. Но при всей этой силе, бой явно дался мечнику не так просто и демоница оказалась суровым противником.

Что они, ученики приграничной школы, пусть даже и внутреннего круга, могли противопоставить тварям, которые бились на равных с элитой.

Но, стоило таким мыслям появится в их сознании, как они тут же отмели их в сторону.

Если так думать, то можно смело разрушать свои узлы и отправляться в деревни и города смертных. В этом мире жило огромное количество существ, куда более могущественных, чем они. Постоянно встречать лишь слабейших или равных — лишь тешить свое самолюбие.

Настоящий адепт закаляется в страшных битвах, где каждое неверное движение означает неминуемую смерть. Только так можно было стать сильнее и продвинуться по лестнице пути развития.

Они отправились на границу специально для того, чтобы испытать свои силы. А теперь, когда им предоставили шанс встретить противников куда более грозных, чем патрули Дарнаса, разве повернут они обратно?

— Степной Клык, — Дерек, выпрямив спину и горделиво вздернув подбородок, обратился к орку. -Это была ментальная атака?

— Ментальная? — с вопросом в голосе повторил краснокожий, вновь решивший отреагировать на слове Ласканца. — Да’Кхасси дают внутреннему духу сладкую пищу. Я не знаю, как это называется на языке людей и…

— Да, — перебил орка Хаджар. — это была ментальная атака.

Дерек кивнул и повернулся к Алее. Та уже выудила из мешка небольшой ларчик, откуда вытащила три небольших серьги. Оставив одну себе, две другие она отдала сестре и другу. Те тут же вдели их в мочки ушей.

Хаджар, взглянув на украшение сквозь Реку Мира слегка присвистнул. Внутри каждого артефакта был запечатлен пусть и маленький, но очень яркий и насыщенный энергией иероглиф.

От каждого из таких символов отделялись небольшие жгуты энергии, которые плотной сетью оплели головы ласканцев. Сквозь такую преграду не пройдет любая ментальная атака ниже, чем уровня Неба, нанесенная не меньше, чем Повелителем.

— Откуда такие драгоценности? — удивился Хаджар.

— Подарок ректора школы, — честно ответила Алея. Просто не видела смысла обманывать. — На случай, если нас возьмут в плен, эти серьги помогут нам от того, чтобы наш разум взломали.

Хаджар помнил те времени, когда они брали в плен учеников секты Черных Врат. У них тоже имелось нечто подобное. Ни один адепт, специализирующийся на техниках разума, не мог проникнуть в их сознание.

В таких случаях Хаджар поступал намного проще — он звал палача. И там, где не справлялись техники разума, помогали раскаленные иглы под ногтями. Дыба. Стальные стулья. Пытки водой и едой. Да много каких «интересных» приемов имелись в багаже палача.

— Вы уверена, что не хотите уйти? — еще раз спросил Хаджар.

Все же, он был обязан этой троице жизнью и не хотел, чтобы его долг так и оказался не погашенным. При всем своем стремлении сберечь трех учеников, он никак не сможет им помочь в землях демонов.

Более того — он и сам не был уверен, что сможет оттуда вернуться. Но, как и ласканцы, руководствовался лишь одной мыслью — там он сможет стать сильнее. А если не сможет и отправится к дому праотцов, значит он оказался слишком слаб, чтобы преследовать свою цель.

Смерть или сила. Простой закон для всех истинных адептов.

Свернув один раз с намеченного пути, ты никогда уже не сможешь продвинуться по лестнице пути развития.

— А ты бы ушел? — спросила Ирма.

Хаджар взглянул на девочка. Наверное, она была намного мудрее, чем хотела показаться. А моет именно поэтому и не хотела показывать ничего…

Демоны поймут этих женщин.

— Видит Высокое Небо, я вас предупреждал, — вздохнул Хаджар. Ребром ладони он надломил трехметровое копье и сделал из него костыль. Неудобный, но хоть какое-то подспорье. — Если вы умрете в этих землях, то я не стану считать, что нарушил клятву чести.

Внезапно Дерек подошел к Хаджару и сжал его плечо.

— Ты только что защитил нас от Да’Кхасси, так что на этом твоя клятва заканчивается, — Дерек, кажется, силился что-то произнести, но затем, все же, добавил. — Да и какие счеты могут быть между друзьями.

Хаджар вздрогнул и отшатнулся, что не могло скрыться от взглядов ласканцев.

— Если бы вы знали, какая судьба обычно ждет моих друзей, то не спешили бы ими называться, — мрачно произнес он.

В этот момент обстановку разрядил зевок Степного Клыка.

— Мягкотелые низкорослики, — протянул он. — Нам предстоит охота — не время лить слезы.

С этими словами он запрыгнул на спину волка и неспешно поехал в сторону гор.

Вскоре за ним последовал и Хаджар, сидящий верхом на Азрее и троица учеников, оседлавших своих коней. Их отряд, на фоне, казалось бесконечного горного хребта, выглядел вереницей миниатюрных муравьев, пытающихся взобраться на спину слону.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 577**

— И что это за тварь? — спросил Хаджар.

— Дозорный Да’Кхасси, — пояснил орк, принимая из рук Хаджара его старую, потрескавшуюся, подзорную трубу. Она еще помнила те времена, когда Хаджар отзывался на «Безумного Генерала». — Он намного слабее той демоницы, с которой ты бился.

— Тогда почему бы на просто не прикончить его? — подал идею Дерек.

Краснокожий проигнорировал ласканца, так что отвечать пришлось Хаджару.

— Вас, в вашей школе, военному делу учат?

— Каждый ученик внутреннего круга обязан пройти военный курс, — кивнула Алея. — по прохождению мы сдаем экзамен и получаем чин младшего офицера.

Хаджар сделал себе зарубку в памяти. Наверняка подобная же система применялась и в Дарнасе. Но если ученики внутреннего круга приграничной школы получали чин младшего офицера, то кем же становились ученики элитных столичных школ?

Сразу — полковниками? Хотя, учитывая силу тех же Диносов или Марнил, подобное не казалось таким уж нереалистичным.

— Тогда подумайте, зачем на самом деле здесь стоит такой слабый дозорный, — предложил Хаджар.

На лицах ласканцев отразилась мощная мысленная работа, после чего Дерек, один за всех, выругался.

— Если мы его убьем, то об этом узнают остальные демоны.

Хаджар кивнул.

— А если попытаемся пройти мимо, — добавил он. — то, наверняка, дозорный имеет в арсенале пару приемов, чтобы занимать такой пост.

Теперь выругались уже и девушки.

Они впятером, оставив животных на плато чуть ниже, лежали на верхушке горного клыка, пронзившего один из гребней. Лежали и вглядывались во тьму широкого, будто залитого тысячелетия назад лавой, ущелья.

Его покрывал густой, вязкий туман. Небо, и без того низкое и тяжелое, теперь и вовсе выглядело крышкой могильного склепа.

Из множества дремлющих вулканов, которыми и оказалась горная гряда, вздымались клубы дыма и пепла. Они и покрывали небесную лазурь, делая её чернее плаща Хаджара.

Вместо снега или дождя, на волосы и плечи падали крупные черные хлопья.

Пахло серой.

Место было до ужаса завораживающим. При этом в атмосфере чувствовалось давление, сравнимой с силой слабого Небесного Солдата.

А это означало, что здесь бы не выжил ни один практикующий. Его бы, стоило ему спуститься в ущелье, попросту развеяло бы в прах.

— Когда это была прекрасная снежная долина, — возвращая подзорную трубу обратно, вздохнул Степной Клык. — Здесь бродили стада Махнотов, а наши охотники жили в мире с природой и Духами. Но затем проснулись горы и вместе с черным пеплом исторгли Да’Кхасси.

Хаджар оценил уровень лавы, покрывшей, возможно, цветущую некогда долину. Если то, о чем говорил краснокожий было правдой, то произошло это как минимум тысяч тридцать лет назад.

И столько времени орки в одиночку сдерживали напор демонов? Вечерние Звезды, краснокожие действительно были безумно сильны.

Дозорный этих самых Да’Кхасси стоял на самой границе с ущельем. Над нависло мертвое, покрытое черным пеплом дерево, а а на ветру развевался десятиметровый шлейф рваных одежд демона.

От отряда он находился примерно в сорока километрах. Именно такое расстояние Степной Клык назвал безопасным. Подойди они хотя бы на километров пять ближе и рисковали бы быть замеченными.

Хаджар, услышав подобные цифры, икнул. Дозорный, способный засечь вторженца на расстоянии в тридцать пять километров?!

Да в бытность генералом за одного такого уникума, Хаджар бы расплатился всем золотом, что имела при себе Лунная Армия.

— Сколько их? — спросил Хаджар, когда они, проведя поверхностную разведку, начали спускаться обратно.

Здесь атмосфера ущелья не так сильно давила на плечи, но туман уже ласкал лодыжки, а небо грозилось рухнуть на головы тяжелым гранитом.

— Самих Да’Кхасси около пяти тысяч, — ответил Степной Клык. — но число их слуг бесчисленно. Любой, по чьим жилам течет кровь, может быть обращен в их рабов. Наши разведчики, которым повезло вернуться обратно, говорили, что видели целые океаны этих несчастных.

— Пять тысяч монстров, по силе от Рыцаря Духа и выше, — Хаджар потрепал загривок Азреи. Та верно ждала двуногого друга у подножия горного клыка. — и океан пушечного мяса в виде зомби.

— Зомби? — переспросила Алея, пытающаяся скрыть нервную дрожь в руках. — Что такое зомби?

— Неважно, — отмахнулся Хаджар.

— Если это не важно, — Дерек из всей троицы держался лучше всех. Но оно и понятно. Парнишка несколько лет готовил себя к вылазке в приграничье. — То, что, тогда, ко всем демонам, важно? Да они сметут и Ласкан и клятый Дарнас, если выберутся из ущелья!

— В этот момент их будут ждать клыки наших племен, — краноскожий ударил кулаком в грудь. — Скверна Да’Кхасси не коснется степей до тех пор, пока бьется сердце хоть одного свободного охотника.

— При всем уважении, здоровяк, — Хаджар хлопнул орка по плечу. Правда для этого ему пришлось привстать на цыпочки. — Дерек прав. Стоит им взять с десяток фортов, как их будет уже не остановить. Это ведь как снежный ком. Сам по себе не страшен, но вот лавина, следующая за ним.

Орк скосился на Хаджара.

— Ты говоришь так, будто сражался в горах.

— Было дело, — кивнул Хаджар.

Ученики школы «Красного Мула» переглянулись. В последнее время они начали сомневаться в том, что их новый знакомый действительно принадлежал к джентльменам воздушной удачи.

На небесного пирата, с каждым проведенным вместе днем, он походил все меньше. Но и на Дарнасца, в классическом понимании граждан враждебной империи, он тоже похож не был.

Иными словами, личность мечника была окутана какой-то завораживающей, даже Дерека, тайной.

Будто он и сам принадлежал к какому-то мифическому племени, которое не желало выдавать себя. А Хаджар, блудный сын, решил отправиться в большой мир на поиски силы и приключений.

Подобные истории рассказывали детям с самого рождения. Будто где-то там, в бесконечных лесах и долах, на равнинах и в горах, среди озерных краев и длинных рек, живут отрешившиеся от суеты племена. Они посвящают себя созерцанию бесконечного и развитию ради самого развитию и познания чего-то глубоко.

Говорят, что если найти такое племя, то у него можно научиться знаниям, намного превосходящим общий уровень развития внутри империй.

— Нам нужен план, — вынес вердикт Хаджар.

Он, достав из пространственного кольца вязанку хвороста, усилием воли, без помощи рук, сложил её шалашом. Подпалил, правда, огнивом. Не потому что не мог мыслью заставить хворост заняться пламенем, а просто по старой привычке.

Будучи истинным адептом, он мог на начальном уровне управлять всеми стихиями, но к таким возможностям сложно было привыкнуть.

Так что куда чаще он использовал руки, нежели волю. Лишь в последнее время стал все чаще пользоваться ей.

Рассевшись вокруг костра, закутавшись в пледы, народ вглядывался в отсветы жаркого пламени. Будто каждый искал там ответы на свои вопросы.

— Степной Клык, — тихонько позвал орка Хаджар.

Краснокожий, самозабвенно жующий какой-то корень, повернулся к мечнику.

— Скажи мне, как мы убьем их Короля, если он, я так понимаю, равен по силе как минимум пиковому Повелителю, если не Безымянному.

Орк склонил голову на бок и вновь продемонстрировал свои длинные клыки. Хаджар уже успел понять, что это означало у их расы улыбку.

— Ты действительно умен, маленький охотник, — краснокожий, убедившись в том, что на них не обращают внимание, слегка приоткрыл горловину его мешка.

Там, внутри, Хаджар заметил, как ему сперва показалось, кинжал. Затем, приглядевшись, он понял, что это была искусно

вырезанная кость. Какой-то древний, белый клык, от которого веяло столь мощной энергией, что сердце пропустило удар.

Хаджар не сомневался, что таким артефактом можно было отправить к праотцам даже Оруна.

— Коготь волка — друга первого вождя, — пояснил Степной Клык, снова завязывая мешок. — он сможет убить вождя Да’Кхасси.

— Значит, — протянул Хаджар, тоже вглядывающийся в отсветы пламени. — нам не нужно пробиваться с боем через полчища тварей. Только подобраться к их Королю…

Спустя мгновение по его лицу расплылась полубезумная улыбка, заставившая вздрогнуть даже Степного Клыка.

Будь в этот момент рядом хоть кто-то, пережившей войны Луной Армии, он тут же бы понял, что в голову Безумного Генерала пришел очередной самоубийственный план.

— Эй, Дерек, ты ведь говорил, что здесь падали корабли обеих империй?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 578**

— Нет, это точно не взлетит, — так прокомментировал открывшийся им вид Дерек. — возможно, нам стоит вернуться и взять в аренду какую-нибудь шхуну?

— Так тебе сразу её и продадут, — съязвила Алея. — да и откуда у тебя такие деньги?

— Деньги не проблема, — отмахнулся Дерек.

— Мы все безумно рады, что ты баронский сын, — не унималась будущая целительница в которой, возможно, взыграла ненависть на классовой почве. — но я что-то не вижу у тебя пары тысяч имперских монет.

— Но…

— Без всяких но! Именно столько нам понадобиться, чтобы арендовать простую шхуну в такое рисковое предприятие!

Дерек открыл было рот, но, под натиском и блеском глаз Алеи, тут же его закрыл.

Азрея, все еще пребывающая в форме огромного тигра, муркнула и ткнулась мордой в плечо Дерека. Так, будто пыталась его поддержать.

— И ты туда же, пушистая предательница? — и Алея, нисколько не боясь, взяла и дернула за хвост огромного Древнего тигра.

А Азрея, жалобно фыркнув, одним прыжком перемахнула через спорщиков и оказалась за спиной Ирма, которая тут же принялась гладить свою пушистую любимицу.

Хаджар, глядя на это, силился не закатить глаза и не хлопнуть себя по лицу. В первый и в последний раз он оказался на почти военной вылазке в компании недорослей.

Степной Клык, наблюдавший за происходящим, кажется, придерживался того же мнения.

Поредевший отряд (пришлось отпустить коней, так как они, в отличии от волка и тигра, оказались не способны продвигаться по местным горным тропам. В итоге Ирма и Алея ехали вместе с Хаджаром, а Дерек — с орком. И оба они рады этому не были) стоял перед очередным разбитым судном.

Некогда славная, окрашенная в нежно-желтые тона, шхуна была буквально насажена на острые каменные клыки, торчащие из горной стены.

Это выглядело почти так же, как если бы морское судно налетело на рифы.

За прошедший день, когда они буквально ураганом носились по горному хребту, им удалось обнаружит около дюжины судов. От шлюпок до целых линейных парусников на три сотни пушек.

Один залп такого монстра мог бы стереть с лица земли половину столицы Лидуса.

Но, ка бы не хотелось Хаджару поиметь в собственность такого гиганта, а его мечтам было не суждено сбыться. И не потому, что чтобы поднять в воздух линкор требовался не только нешуточный ремонт и команда опытных матросов, но и новый артефакт.

— «Никогда бы не подумал, что пустотрепство с командой «Крыльев Рух» сможет мне так помочь!».

Когда Хаджар летел, вернее, на языке матросов, шел по облакам к Даригону, то посвящал себя тому, что трепался с ними о разном. А о чем, обычно, треплются матросы? Конечно же о портовых шлюхах и кораблях. Так что, игнорируя первую часть, Хаджар успел почерпнуть много полезного из их разговоров.

Так он выяснил, что суда держатся в воздухе за счет специальных артефактных волшебных иероглифов, который находятся у них в рулевой части.

Повредишь такой артефакт — судно неминуемо ждет знакомство с земным тяготением и скалами. И все корабли, которые встречались отряду, пусть и выглядели весьма грозно, но к полету были не пригодны.

А одного взгляда сквозь Реку Мира на эту двухмачтовую красавицу хватало, чтобы понять — птичка взлетит. Надо было только подлатать корму, парусное вооружение и выпрямить мачту.

Хаджар даже облегченно выдохнул, когда ему на язык не легли все эти заумные наименования моряков.

Ему они, особенно сейчас, были ни к чему.

— Надо снять её со скал, — прервал спор Хаджар.

Отряд, в том числе и Степной Клык, повернулся к мечнику. Тот, прибегая к помощи зубов, подвязал длинные волосы куском штандарта, добытого в разрушенном форте.

— У неё цел летный артефакт, — пояснил свое решение Хаджар. — небольшой ремонт и мы сможем добраться до гнезда Да’Кхасси по воздуху.

— Небольшой? — едва не пискнул Дерек. — Да здесь армия строителей не справится!

Хаджар пожалел о тех временах, когда его планы не обсуждались, а приказы исполнялись. Но ученики школ боевых искусств, пусть и приграничных, вовсе не военные, а горделивые юнцы.

С ними такое не пройдет.

— Недовольные могут либо возвращаться обратно, либо пытаться пробиться к Королю Да’Кхасси через все их владения.

Понятное дело ни первый, ни второй вариант особо радужными перспективами для адептов не блестел. Хаджар теперь прекрасно понимал почему целый легион, во главе которого, наверняка, стоял настоящий Безымянный, пропал без следа в этом ущелье.

В битве двух армий каждая несет потери и, соответственно, ослабевает. Если очень упростить, то та армия, которая быстрее ослабнет и станет проигравшей.

Но с Да’Кхасси все обстояло совсем иначе.

Каждая потеря врага делала демонов только сильнее, так что биться против них в открытом бою это как против ветра плевать.

Плевать собственной кровью.

— А как мы его оттуда снимем? — нашелся Дерек. — Даже ты, Хаджар, будешь срубать эти скалы не меньше недели.

— Возможно, — уклончиво ответил Хаджар.

В данный момент его беспокоили вовсе не скалы, а тот факт, что под килем шхуны находилось семь метров пустого пространства.

Упади она с такой высоты на камни, и кто узнает, уцелеет ли летный артефакт. А даже уцелей он, то ремонт, который им предстоит, усложниться десятикратно.

— Вы сможете подхватить судно волей? — спросил он у учеников.

— Волей? Военную шхуну? Да ты сума сошел, Хаджар!

Что удивительно, эта фраза принадлежала ни Дереку или Алее, а Ирме.

— Да такую махину только Повелитель и удерж…

— Я подхвачу, — перебил девушку Степной Клык.

Орк, разминая плечи и шею, пошел вперед. Встав прямо под килем судна, он оскалил клыки и напряг мышцы валуны. Его тело окутал покров энергии, сформировавшей броню, будто сделанную из шкуры огромного волка.

— Тогда дело за малым.

Хаджар тоже отправился вперед.

Ученики, смотрящие в след двум воинам, только качали головой. Возможно, они были не правы и ментальная атака Да’Кхасси все же задели и Хаджара со Степным Клыком.

Вот только в их случае демоница смогла нанести вред не только чувству собственного достоинства, но и непосредственно разума.

Хаджар, подойдя к скалам почти вплотную, окинул взглядом каменные клыки, на которые была насажена шхуна. Всего пять штук, длинной в десяток метров, а шириной каждый в пять.

Будь они из простой породы камня, то и вопроса бы никакого не было бы в том, чтобы их разрубить. Но местная атмосфера сделала из простого горного хребта нечто особенное. Камни, по которым ступал отряд, были крепче, чем можно было себе представить.

Хаджар, в начале пути, ради интереса, волей создал поток мистерий меча и направил его на скалу. Любую простую породу такой удар рассек бы и не заметил, но не эти горы. На них Хаджару едва-едва удалось оставить неглубокую царапину.

— Пришло время проверить, насколько ты стал сильнее, — прошептал Хаджар.

Мысленно он потянулся к своему внутреннему дракону. Тот, очнувшись ото сна, с радостью влился в татуировку. Зов окутал Хаджара, а затем в его руках появился и Черный Клинок.

Ласканцы могли поклясться, что раньше на его лезвии не было никакого синего иероглифа. Та теперь рядом с местом, где у нормальных мечей находится гарда, появился какой-то символ синего цвета.

Хаджар же, держа в руках меч, едва сдерживал улыбку.

Раньше ему приходилось пропитывать Черный Клинок собственной энергией. Только так тот мог исполнить технику. Но теперь Хаджар ощущал, что как и в иных Императорских артефактах, внутри Черного Клинка появилось его собственное «энергетическое тело».

Не такое, разумеется, как у адептов, но достаточное, чтобы меч излучал свою собственную силу. Та выражалась небольшими лоскутами черного тумана, срывавшимися с лезвия.

— Готов, друг мой?

Меч промолчал, но Хаджар чувствовал, ощущал его готовность к бою.

— Тогда начнем… Черный Ветер!

Яростный рубящий удар Черного Клинка заставил учеников школы «Красного Мула» отшатнуться. Пусть каждый из них понимал, что удар не был направлен на них самих, но ясно ощутили близость порога дома праотцов.

Меч, который на миг обернулся жутким клыком, породил стену тьмы. Только теперь она не выглядела оставляющей за собой черный шлейф полосой.

Нет…

На каменные сколы, рассекая их без всякого труда, обрушилась режущая кромкам меча. Длинной в пятнадцать метров, шириной не больше женского волоса, она буквально рассекала пространство, утягивая за собой тьму.

Стена тьмы приобрела очертания чудовищного меча.

И никто не сомневался в том, что попади такой удар по Мраксу, то, даже не смотря на Императорскую броню, отправил бы его к праотцам.

Шхуна, потеряв опору, понеслась вниз, но перед самым столкновением с землей, ревущий орк, закутанный в волчью броню, поймал её и опустил себе на плечи.

Его мышцы заскрипели и вздулись ледниковыми валунами. Жилы натянулись так, что могли посоперничать с корабельными канатами.

— ВУА! — ревел орк, бережно опуская военный корабль на камни.

Ласканцы не могли оторвать взглядов от двух воинов.

— Проклятье, — выругался Дерек. — такое впечатление, будто мамины мифы ожили.

Девушка только согласно кивнули.

Сила Хаджара и Степного Клыка находилась за гранью их понимания.

— Ну, теперь небольшой ремонт, — довольный Хаджар развеял обновленный Черный Клинок. — и отправляемся в путь.

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

.........

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 579**

С подвязанными волосами, вися на стропах, сидя на жердочке, Хаджар самозабвенно стучал молотком по шляпкам деревянных гвоздей, вбивая их в высверленные внутри досок гвоздей.

Каждую из пробоин требовалось тщательно залатать и засмолить, так что отряд развернул нешуточную деятельность. В перспективе от этого могли зависеть их жизни, так что никто не отлынивал.

Ирма и Алея, сопровождаемые Древним тигром, искали подходящие деревья. Они росли на этих скалах крайне редко, но, все же, порой попадались. Так девушки притащили семь бревен, которые Дерек принялся пилить н доски.

Делал он это с размахом.

Впервые Хаджар увидел боевые техники ласканского юноши. Его кинжалы обернулись длинными, водяными перьями. Каждый взмах ими оставлял в воздухе блестящую радугу и арку из сверкающих капель. В них чувствовали мистерии, уровня Единого с Миром.

Впрочем, пусть деревья, сравнимые по крепости с артефактом уровня земли и давались ему с трудом, но парень справлялся.

Полученные доски шлифовались и проверялись на крепость. Малейшая шероховатость, неровность или трещинка и, опять же, корабль мог дать воздушную течь.

Матросы как-то рассказывали Хаджару, что при такой течи могло произойти на судне и тому как-то не очень хотелось испытывать все беды воздухоплавания на себе. Особенно когда эти беды могли произойти в небе над землями демонов.

Хаджар посмотрел на верх.

Низкое, почти черное, оно словно закручивалось множествами вихрей над ущельем. Становилось понятно почему здесь, на скалах, лежали останки такого большого количества кораблей.

Это ведь все равно, как пытаться пройти между тесных рифов, окруженных множеством водоворотов, да еще и в слепую.

— Клятый Эйнен, — прошипел Хаджар, забивая очередной гвоздь. — ну вот и где он, когда так нужен.

Островитянин, с детства буквально живущий на пиратском судне, наверняка бы справился с этой задачей. Ну или хотя бы существенно помог. Делом или советом.

— Хаджар, лови! — прозвучал крик снизу.

Дерек мыском ноги отправил очередную доску. Пусть и небольшая, но сделанная из особой породы дерева, она весила не меньше сотни килограмм.

Хаджар поймал её пальцами, в воздухе перевернул, положил на плечо, а затем рывком отправил в последний слегка обточенный паз.

Усилием воли приложив гвоздь к гнезду, он принялся вновь стучать по нему молотком. Проблема деревянных гвоздей заключалась в том, что их приходилось делать шире, чем предназначенное гнездо.

Но ненамного, чтобы в облаках, от влаги, они не разбухли настолько, что разломали бы доски. И, будь активна нейросеть, этот процесс оказался бы в десять раз проще и быстрее, но не имея возможностей вычислительного модуля приходилось все делать «на глаз».

В итоге на одну пробоину ушло почти два часа. И это с учетом, что Степной Клык все это время просмаливал небольшие трещины и зазоры. Без помощи орка, Хаджар бы и за три дня шхуну в небо не поднял.

Ну и не стоило забывать про девушек, которые мастерили парусное вооружение и снасти. Благо, помимо рем-комплекта, в трюме шхуны обнаружились и ткани с канатами, из которых все это можно было сшить и связать.

Увы, станок для досок, оказался безнадежно сломан, так что тем строительства сильно зависел от кинжалов Дерека.

Забив последний гвоздь, Хаджар окинул оценивающим взглядом ученика школы «Красного Мула».

Побелевшее лицо, тяжелое дыхание, трясущиеся руки и крупные градины пота, свисающие и падающие с кончика носа. На лицо все признаки глубокого энергетического истощения.

Постучав по корме, Хаджар крикнул:

— Я к Дереку. Немного отдохнем.

Ему в ответ донеслось приглушенное эхо:

— Хорошо-о-о-о.

Хаджар развязал узел на стропах, схватился за канатам и осторожно спустил себя на землю. Там он подошел к Дереку, который безуспешно пытался покрыть свои кинжалы водяными перьями.

Положив руку на плечо мальчишке, Хаджар едва было не получил таким пером прямо в глаз. Увернувшись, он уважительно хмыкнул, когда кинжал оставил на его щеке легкую царапину.

И это с учетом, что Дерек был едва ли не на последнем издыхании от нехватка сил.

— А, это ты, — вздохнул юноша и повернулся к бревну. Он снова было замахнулся кинжалами, но Хаджар вовремя перехватил запястье Дерека и ловким движением выхватил кинжал. — Ты чего?

— Перетрудишься, — улыбнулся Хаджар и, продолжая движение, прокручивая кинжал между пальцами, он вернул его в ножны парнишки. — давай посидим немного.

Дерек хотел было возразить, но, увидев дрожь в своих руках, отстраненно кивнул. Они сели на одно из бревен, которое в будущем превратится в очередные доски.

Хаджар, ощупывая ладонью поверхность срубленного девушками дерева, уважительно хмыкнул. Для Дерека подобная задача действительно была настоящим вызовом. Но, стоило надеяться, что и из неё парнишка вынесет для себя что-то полезное.

Все же, даже распил бревна можно воспринимать как тренировку.

Хаджар достал из пространственного кольца бурдюк с водой и протянул ласканцу. Тот благодарно принял, открутил крышку и с жадностью начал пить прохладную воду. Не то чтобы Небесному Солдату требовалось, но с чисто психологической точки зрения так было проще.

Они ведь не прожившие несколько тысяч лет Повелители, для которых и десять лет, проведенных без сна, пищи и воды, как для смертного — день.

— Ха-а-а, — выдохнул Дерек и протянул бурдюк обратно. — Спас…

На востоке, над ущельем, громыхнуло и небо расчертила алая молния. Небесным монстром, распахнув огненную пасть, она пожрала обрывок тьмы, но тут же в ней и исчезла.

Дерек вздрогнул и едва было не выронил бурдюк.

Хаджар удержал срывающийся с кончика языка вопрос. Он не любил, когда к нему в душу кто-то лез и потому не особо стремился и сам лезть к кому-то в нутро.

— Не люблю гром, — поежился ласканец. Он шарил глазами по скалам, но так и не нашел своего пледа. Видимо его забрали девушки — в шхуне было холодно. — Во время грозы Дарнасские воины убили мою мать.

Хаджар посмотрел на Дерека. Тот говорил об этом тяжело, но печаль в голосе уже давно сменила ярость. На своем веку Хаджар повидал тех, чьих матерей и отцов убили. Более того — ему приходилось видеть такого человека каждый раз, когда он видел собственное отражение.

По одному лишь тону Дерека он понял, что произошло это очень давно. И сам парнишка, скорее всего, её даже не помнил.

— Как это произошло? — Хаджар достал трубку, забил табаком и закурил.

Ласканец посмотрел на черное небо. Пустой взгляд, направленный не на темные облака, а куда-то внутрь себя.

— Я этого и не помню даже, — почти прошептал Дерек. — мне было три года. Родители, вместе со мной, отправились на рубежи баронства, к одну из фортов. По пути нас перехватил отряд разведчиков Дарнаса.

Хаджар выдохнул облако дыма. В принципе, Дерек мог и не продолжать дальше своего рассказа. Легко представить, что сделает отряд разведчиков с такой лакомой добычей, как чета приграничного барона.

Самое разумное — ребенка взять в заложники и шантажировать, заставляя принимать барона нужные Дарнасу решения.

Во всяком случае — так поступил бы Безумный Генерал.

В этом, разумеется, нет чести, но… иногда, на войне, чтобы сохранить жизнь своих людей, приходиться поступаться честью и лишь праотцы судьи тем, кто принимает такие решения.

— Завязался бой, — продолжил Дерек. — Отец бился достойно, но он никогда не был хорошим бойцом… в итоге маму взяли в плен. И она, чтобы не стать предметом шантажа, порез… пореза… — Дерек сглотнул, смахнул что-то с глаз и твердо закончил — Перерезала себе горло. На глазах отца, держащего меня на руках. Порой мне это сниться.

Теперь Хаджар понимал, почему Дерек так редко вспоминал отца, а при любом упоминании барона всегда смурнел. Наверное, он винил его за то, что тот не защитил мать.

Хаджар вздохнул и протянул трубку парнишке. Тот отказался. Наверное и к лучшему. Каждый находит свой собственный яд, чтобы заглушить боль от шрамов на душе.

То, что помогало одному, другому могло олько навредить.

— Моих родителей тоже убили из-за Дарнаса, — неожиданно даже для самого себя, произнес Хаджар.

— Как это произошло? — не поворачиваясь, спросил Дерек.

— Длинная история, — покачал головой Хаджар. — я лишь хотел сказать, что ненависть это не тот путь, по которому стоит идти. Поверь мне, я прошел его полностью…

— Ты забрал жизнь того челвоека?

Хаджар кивнул.

— И что ты почувствовал?

Перед глазами проплыла сцена, в которой смертельно раненный Примус падает с балкона королевского дворца Лидуса.

Элейн…

— Ничего, — честно ответил Хаджар. — наверное все мы, те, у кого отняли родителей, подсознательно надеемся, что отомстив — вернем их, но это не так.

Какое-то время они молчали.

— Возможно, я смогу тебя понять, — Дерек поднялся, обнажил кинжалы и направился к бревну. Его взгляд был поло решимости и стали.

В этот момент Хаджар понял, что если оба они выживут в этом приключении, то однажды им придется сразиться как воинам враждующих империй. И, видит Высокое Небо, рука ни одного ни другого не дрогнет, чтобы отнять жизнь врага.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 580**

— Почему ты ему не рассказал?

Хаджар вздрогнул и едва было не свалился с жердочки, на которой сидел. Хорошо хоть, что гвоздей в зубах было зажато не так много, а то еще и ими бы подавился.

Осталось заделать последнюю пробоину и шхуна была бы готова к тому, чтобы подняться в небо. И именно её Хаджар сейчас было не увеличил тем, что инстинктивно обнажил обновленный Черный Клинок и собирался нанести упреждающий удар.

— Проклятье, здоровяк! — выругался Хаджар.

На верхней палубе стоял Степной Клык. Немного чумазый, с опустевший ведром и кистью, он пропах смолой и гарью.

— Почему ты ему не сказал? — повторил свой вопрос орк.

— Не сказал… чего?

— Что ты из Дар…

Хаджар, заглушая последние слова краснокожего, особенно сильно ударил молотком, вгоняя гвоздь с первого удара и по самую шляпку.

— Проклятье, — повторил Хаджар. — а ты-то откуда знаешь?

Степной Клык продемонстрировал свои грозные клыки. Нет, положительно к такой улыбке просто невозможно привыкнуть. И если бы не «человеческие» глаза, Хаджар, возможно, как и жители Ласкана начал бы считать орков зверьми.

— Мое племя живет в приграничье, — ответил Степной Клык. — я видел людей обеих империй. Много людей… со многими я бился, на некоторых охотился.

— И что?

— У каждой дичи есть свой запах, маленький охотник. Ты не пахнешь, как дичь из Лидуса.

— Знаешь, здоровяк, возможно поэтому орку и не ладят с людьми. Видишь ли — мы не очень любим, когда нас называют дичью.

— Я знаю, что люди не называют вещи своими именами, — Степной Клык еще выше поднял верхнюю губу.

Хаджар не сразу понял, что орк подшучивает над ним. Высокое Небо, орк, который ехидничал! А может и нет… кто разберет этих существ…

Хм… может женщины, на самом деле, орки?

Хаджар посмотрел на щебечущих сестер, занятых ремонтов парусов. И нет, им это доверили не потому, что те не могли би присоединиться к Дереку в нарезке досок, просто никто из отряда, кроме них, не справился бы с такой тонкой работой.

В парусах, помимо парусины, присутствовал узор из тончайших нитей силы. И сплести такой могли далеко не все. В их отряде, если быть абсолютно точным, лишь Алея. Она, как и любой целитель, довольно неплохо справлялась с тонкими материями.

Ирма же лишь помогала сестре.

— Чего тебе надо?

Хаджар забил очередной гвоздь и уже собирался стащить с палубы следующую доску, но на неё наступил Степной Клык. Перевесившись через борт, он протянул свою лапищу Хаджару.

— Поднимайся, маленький охотник, — произнес орк. — следующая тренировка.

Хаджар посмотрел на краснокожего. В его глазах не было ни ноты смеха, а губа скрывала оба клыка. На этот раз Степной Клык был серьезен настолько, насколько это возможно. А увидев серьезного орка желание спорить исчезало само собой.

Приняв помощь орка, Хаджар забрался на палубу.

От взгляда девушек. Занятых парусным вооружением, их скрывала обвалившаяся фок-мачта. Её отряд собирался отладить в последнюю очередь. Просто потому, что для этого потребуются усилия всех шестерых.

Как это было и на поляне рядом со двором «Пьяный Гусь», орк уселся на палубу и скрестил ноги.

— Твой дух, — начал он. — слаб.

Хаджар какое-то время, в ожидании продолжения, сидел молча, но орк не торопился продолжать.

— Я знаю, — кивнул в итоге Хаджар.

Когда шаман краснокожих бросил прядь его волос в костер, то пламя сформировалось в силуэт птицы Кецаль — простого духа животного. В иерархии Духов, которыми могут обладать Рыцаря, духи в форме животных занимали самую низкую ступень.

Они были способны лишь немного усиливать способности адепта, но не более.

— Нет, — орк достал из мешка очередной корешок. — не знаешь.

Оттопырив ноготь, который вполне мог сойти за небольшой ножик, он принялся счищать им с корня землю и кожуру. И как только в воздухе завился аромат растения, Хаджар тут же опознал в нем корень тысячелетнего папоротника.

В пламени, во время праздника, орки использовали лишь листья растения, которые ценились в несколько раз меньше. Что же до корня, то Хаджару, для техники медитации «Путь Среди Облаков» требовалось куда больше, чем то количество, что держал в руках Степной Клык.

Но, даже так, в глазах Хаджара на секунду промелькнул отсвет алчности. Промелькнул и тут же померк.

— Нет слабых или сильных духов, — продолжил Степной Клык. — есть те, что мы принимаем и те, что нет.

Внезапно орка окружил поток яркой, серой энергии, а затем за его спиной сформировался силуэт маленького волчонка. Именно волчонка, а не взрослого волка.

Тот, комично плюхнувшись на пятую точку, принялся бегать за пылинкой, а через секунду уже исчез дымкой энергии.

Произошедшее свидетельствовало о том, что в людском пути развития орк приравнялся бы к полноценному Рыцарю Духа.

— Помнишь ли ты мой рассказ о духах, маленький охотник? — спросил краснокожий, продолжая очищать корень. Делал он это как-то… сложно, что ли. Необычно и очень ловко.

— Помню, — кивнул Хаджар.

— Это хорошо. Очень хорошо, — очистив корень, Степной Клык положил его на палубу между собой и Хаджаром. — если бы ты не был бы готов к следующему шагу тренировки, то забыл бы этот рассказ.

Хаджар плохо понимал, как вообще можно забыть историю, касающуюся начала истории людского рода, но не стал спорить. Возможно, орк вкладывал в эти слова несколько иной смысл, который был доступен лишь носителям его культуры.

— Я все еще плохо тебя понимаю, здоровяк, — покачал головой Хаджар.

— Ты не принимаешь своего духа, маленький охотник, — Степной Клык неотрывно смотрел в глаза Хаджару. — и потому не чувствуешь его. Не видишь. Не слышишь. Не понимаешь его сути так же, как не понимаешь своей.

Хаджар нахмурился. Он явно потерял нить их разговора.

— Вы, люди, называете Духов «своими», говорите про них, как про чужих, но это не так. Подобные слова оскорбляют пут предков. Ибо предки знали, что Духи не существуют отдельно от нас. Они — и есть мы. Духи — это сама жизнь, сама сила. Та, что заставляет деревья расти в этом забытом светом месте. Та, что позволяет роднику пробить себе путь к небу. Та, что дает возможность детенышу закричать от боли первого вздоха. Та, что помогает маленькому волчонку выжить в большом мире. И как, скажи мне, такая сила может быть отдельно от нас, если без неё мы бы не родились, не сделали первого шага.

Да уж, пожалуй теперь именно эта речь занимала первую строчку среди самых длинных фраз орка. Но, все так же, его слова казались Хаджару простой философией и каким-то умозаключением и вовсе не путем развития или тренировкой.

О чем он и сообщил орку.

— Ничего страшного, маленький охотник, — Степной Клык слегка приподнял верхнюю губу в той редкой одобрительной манере, на которую порой бывал щедр. — ты слишком долго пробыл во тьме и пришло твое время выйти к свету. Но путь этот будет тяжел. Готов ли ты пройти его?

Хаджар посмотрел на орка. Если это сделает его хоть немного сильнее, то он пройдет его каким бы трудным и опасным он ни был.

— Готов.

— Тогда начнем, — орк протянул Хаджару очищенный корень. — Это корень папортника, собранного луной, в год, кгда ему исполнилось десять тысяч лет.

Хаджар едва было воздухом не подавился. Растения, которые прожили дольше, чем девять тысяч лет, превосходили по качеству Императорский уровень!

— От-т-ткуда он у тт-т-тебя? — заикаясь, спросил Хаджар.

Он бы не ошибся, если бы сказал, что тот линкор, встретившийся им по пути, будь он невредимым, с полной оснасткой, полными трюмами и командой, стоил бы дешевле, чем этот корешок.

— Теперь ты один из нас, — орк коснулся пера в волосах. — так что я без страха тебе скажу — сила орков в земле. В жизни. Мы отдаем свою жизнь не огню, как люди, а земле. А земля отвечает нам тем же. Этот папоротник, как и многие другие, рос на могиле великого вождя. И, однажды, Ярость Медведя, тоже даст пищу для других растений.

Иными словами, орки удобряли флору собственными телами. Что же, это многое объясняло.

— А теперь прими его в пищу.

— Что?!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 581**

Хаджар даже слегка отшатнулся. Подобные ресурсы, без алхимической обработки, были смертельно опасными. Из них можно было лишь постепенно выкачивать энергию, что Хаджар проделал с изначальной водой и Травой Сновидений.

Но о том, чтобы принимать в пищу, речи не шло. Взрыв энергии, который последует за этим, мог сжечь энергетическое тело даже Рыцаря Духа развитой стадии.

И это учитывая, что речь шла о растении в десять раз младше того, чей корень держал в руках Степной Клык.

— Не бойся, маленький охотник. Дух великого вождя живет в этом корне. Он будет вести тебя по миру Духов.

Хаджар вздохнул, успокоив бешенно бьющееся сердце. Он понятия не имел, что его ждало впереди, но, все же, принял корень.

— Но помни, что мир Духов — опасное место. Особенно для того, в ком есть частичка Предателя — Черного духа.

Хаджар в очередной раз вздрогнул.

— Ты знаешь?

— Сейчас не время для этих слов, — строго ответил Степной Клык. — а теперь внимательно слушай меня. Этот корень лишь поможет тебе мысленно перенестись в мир Духов. Физически ты останешься здесь, но если твое энергетическое тело повредится в том измерении, это отразиться и в реальном.

— Чудно, — процедил Хаджар.

— Времени у тебя будет лишь до тех пор, пока не сядет солнце, — продолжил орк. — ночь там не переживет даже Ярость Медведя.

— Я уже сказал, что это чудно?

Хаджар посмотрел на корень в своей руке. Он понятия не имел, сможет ли использовать его для техники медитации, если проглотит, а не вытянет энергию.

Но шанс приобщится к «пути предков» был слишком драгоценной возможностью, чтобы упускать её ради секундой выгоды.

— А, проклятье!

С этими словами Хаджар проглотил корень. Ощущения были такие, будто он не пяти сантиметровый корешок съел, а проглотил целое солнце.

Нет, даже не так — вселенную полную солнц. Огромных, жарких, раскаленных сгустков плазмы и газа. И, попав внутрь его тела, они начали взрываться. И количество жара, которое выделялось при взрыве, не просто сжигало Хаджара, а испепеляло его.

Обращало в пепел каждую клеточку, каждую частичку, каждый атом и электрон его плоти. Оно сжигало энергию, пропитывавшую Хаджара, сжигало его мысли, воспоминания, чувства, сознание, оставляя вместе себя лишь океаны боли с далекими берегами в виде спасительной предсмертной агонии.

— Держись!

Сквозь целый мир боли к Хаджару протянулась рука, за которую он, в предсмертном рывке утопающего, смог схватится. Красные пальцы, увенчанные желтыми когтями, сомкнулись на углях его сознания и выдернули в прохладную тьму спокойствия.

Постепенно, очень медленно, его «я» восстанавливалось, смывая с себя пепел жуткой боли. Когда же Хаджар смог вновь осознавать происходящее, то не смог сдержаться от возгласа восхищения.

Он стоял посреди океана звезд. Его ноги, по щиколотку погруженные в прозрачную воду, будто зависли в космосе, а сам он стал центром мира, заполненного светом бесконечных звезд.

Такие яркие, разноцветные, они заливали все вокруг своим холодным, освежающим светом. Там, с земли, он казался беспристрастным и надменным, но здесь — отзывчивым и даже родным. Как бриз в засушливое лето. Этот холод вовсе не отбирал жизнь, а дарил её.

— Это мир духов? — спросил Хаджар в пустоту.

— Лишь врата в него, — ответил голос.

Хаджар обернулся. Он не смог увидеть того великого вождя орков, что спас его из океана боли. Лишь закутанную в саван расплывчатую фигуру.

— Пойдем, маленький охотник, — фигура, едва касаясь водной поверхности, проплыла рядом. — у нас мало времени. Если ты не успеешь найти свой Дух за время, что действует корень, то путь предков навсегда для тебя закроется.

— И кто только придумывает такие правила, — недовольно проворчал Хадажр и поспешил следом.

Он бежал по речной тропе сквозь вселенную, полную звезд. Бежал и не мог сдержаться от восхищения тем, что видел. Никогда прежде его взору не открывалось картины более восхитительной, чем эта.

Хаджар жалел о том, что не мог остановиться и запечатлеть в памяти каждой кусочек этого великолепного полотна сказочной реальности.

В том, что увиденное им было реально, он, отчего-то, не сомневался.

— Сейчас мы встретим Стража. Будь почтителен.

— Стража?

Впереди, среди океана мерцающих огоньков, реку звездной пыли пересекал зависшее в пространстве плато. Первое, что бросалось в глаза — будто вылепленный из звездного света, белый лев с красными глазами.

Огромный, десятиметровый зверь, спокойно взирал куда-то внутрь вселенной. Его шерсть, разлетаясь мириадами звезд, развевалась на ветру самого времени.

Гордый и величественный и в то же время сказочно прекрасный.

— Это и есть Страж? — спросил Хаджар у своего проводника.

— Нет, — раздался голос. — это мой верный друг.

Только сейчас Хаджар заметил, что между передних лап белого льва стоит некто… нечто. Хаджар сомневался, что это действительно был человек, тем более — женщина. Но именно такую форму приняло это существо.

Форму женщины с длинными, каштановыми волосами. Она стояла спиной к Хаджару и Тени великого вождя орков. На её плечах покоился лазурный лунный месяц, а изумрудные одеяния, так же как и грива льва, развевались на ветру.

Только вот что удивительно — направление их движения было противоположно шерсти белого зверя.

— Мудрейший Страж, — из-под савана показалась красная рука, сделавшая традиционный жест орков. Сперва коснулась груди, затем лба, а потом будто попыталась что-то отдать небу.

— На этом твой путь, Тень, заканчивается. Ты подождешь своего спутника там же, где и встретил.

Фигура так и не повернулась, но окружавшие их звезды вспыхнули ярким светом и дикий порыв ветра буквально вышвырнул фигуру в сторону, откуда они пришли.

Спустя мгновение они остались одни.

Хаджар, смотря на женщину с лазурным месяцем, начал подозревать нечто, что приводило его в ужас.

— Ты…

— Да, — произнесла она… оно. — но не торопись называть меня Богом, Северный Ветер. В мире Духов тех, кто сбился с пути, не любят.

Хаджар вспомнил истории Степного Клыка. Про Богов, Демонов и Духов.

И то, что он видел сейчас, находилось на одном уровне силы с теми, кого он так отчаянно стремился отыскать. Вот только его пугал тот факт, что он не мог ощутить не просто границы силы этого создания, а саму его силу.

Он будто вглядывался в пустоту.

Пустоту, способную не то что уничтожить его, а стереть из самого времени простым желанием.

— Зачем ты пришел сюда, Северный Ветер? Время пасть Горе Черепов еще не пришло. Время горшечника еще не пришло. Пламя еще сокрыто в углях. Горн не пропел свою песнь. Не рухнули древние стены. Не распались цепи. Не проснулся Последний Король. Так зачем же ты пришел?

Слова существа звучали для Хаджара какой-то несусветной тарабарщиной. Но вопрос он понял. И отчего-то так же ясно осознал, что стоит ему солгать и произойдет нечто ужасное.

Так что отвечать пришлось честно.

— За силой, Страж. Я пришел за силой.

— И для чего тебе сила, Северный Ветер?

— Чтобы изменить свою судьбу.

Ему показалось, но, возможно, Страж действительно немного грустно улыбнулась.

— Даже мне это не под силу, Дархан. Никому это не под силу. Все вокруг подчиняется своей судьбе и, чтобы не делало, всегда придет к тому концу, что для него предназначен.

— Я отказываюсь в это верить, — в голосе Хаджара на миг прозвучал звериный рык. — Если то, что ты говоришь правда, о я найду того, кто пишет судьбы и заставлю его переписать свою!

И вновь эта грустная ухмылка.

— Боюсь, его, кем бы он ни был, тоже сковывают оковы. Те оковы, что держат каждого из нас.

— Тогда я разрушу и их!

Некоторое время звезды молчали. А затем Страж подняла ладонь. На ней вспыхнула самая настоящая миниатюрная звезда и лучи света, слетевшие с её поверхности, начертили в пространстве круг. Круг созвездий, сформировавших дерево.

— Проходи, Северный Ветер.

Хаджар собирался задать Стражу вопрос, но внезапно понял, что круг созвездий затягивает его и, все, что услышать, перед тем как упасть на заливной луг, было:

— Может ты сможешь изменить и мою судьбу, маленький охотник…

Так он оказался в мире Духов.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 582**

Хаджар поднялся на «ноги» и огляделся. От завораживающего вида, открывшегося его взгляду, перехватило дух. Никогда прежде он не видел такой ровной, яркой и живой травы. Такое впечатление что каждую травинку, каждый колосок, кто-то очень трепетно и заботливо раскрасил насыщенным цветом.

Ветер, дувший с севера, не студил, а освежал и дарил живительную прохладу. Он гнал по небу кучевые, белые облака.

Самых причудливых форм, они плыли не высоко и не низко, а ровно на той высоте, чтобы их можно было разглядеть, пофантазировать над ними и, возможно, счесть, что стоит протянуть руку и дотянешься.

Лазурное небо, по которому они степенно двигались по своим, облачным делам, навеки застыло во времени, наступающем через полчаса после рассвета.

Когда уже пропал с просыпающихся небес стыдливый, ало-золотой румянец, но еще не в полную власть вступила бесконечная синева, оставляя приоткрытой завесу вселенной и мириада звезд.

Не сразу Хаджар понял, что и сам он выглядит несколько иначе. Его волосы вновь отрасли чуть ниже лопаток, а тело покрывали черные одежды и длинный плащ слегка касался травы.

— Большой! Большой! — услышал он внезапный смех.

Оглядевшись и не найдя никого, кто обладал бы способностью говорить, Хаджар уже едва было сделал шаг, как вновь услышал какие-то звуки. Похожие на звон каретных колокольчиков, причудливые мелодии разносились по округе.

— Не раздави нас, Большой! — опять посмеялись где-то среди бескрайнего луга.

Хаджар, так и не опустив стопы на траву, задержал ногу в воздухе и внимательно присмотрелся. В траве, будто по волшебству, внезапно выросли и распустились бесчисленное множество цветов.

Куда хватало взгляда, они выстреливали из-под земли и распускались, обращая бутоны к небу. А среди их лепестков, сладко потягиваясь и зевая, просыпались маленькие существа.

Миниатюрные, размером с ноготь, они комично свешиваясь с лепестков, качали ножками и сладко потягивались. Каждый был цветов с тот цветок, внутри которого он проснулся.

Огромные, черные глаза, похожие на семечки подсолнуха, занимали большую часть лица.

— Привет, Большой!

Прямо под ногой Хаджара, куда он было её не опустил, появился красный цветок. В его лепестках сидело существо, смотрящая на него с широкой, острозубой улыбкой.

— Прости, — Хаджар поставил ногу рядом с цветком и сел на корточки. — Можно вопрос?

Существо нахмурилось, будто действительно размышляло над риторическим вопросом человека.

— Можно, — неуверенно кивнуло оно. — Только вопрос должен быть маленький! — наставительно добавило оно.

— Почему? — удивился Хаджар.

Существо хлопнуло ресницами, каждая длиной с руку создания, а затем залилось звонким смехом.

— Какой глупый Большой! — оно, схватившись за живот, от смеха едва не свалилось с лепестка. Подушечкой указательного пальца Хаджар подвинул создание обратно внутрь бутона. — Спасибо, Большой, — улыбнулось оно. — Вопрос должен быть маленький, потому что и я — маленькая. А если ты задашь один из тех вопросов, который задаешь другим Большим, то его тяжесть может раздавить меня.

Существо, скрестив руки на груди, слегка насупилось.

— А я не хочу быть раздавленной! — оно даже ножкой притопнуло. — Нас и так давят каждый и без твоих глупых вопросов и…

— Куда мне идти? — перебил Хаджар.

К его удивлению, цветок, а вместе с ним и существо, слегка покачнулись. Складывалось такое впечатление, что спроси Хаджар что-нибудь вроде не «куда идти», а «зачем идти» и существо действительно погибло бы под тяжестью такого вопроса.

— Тяжело, — проскрипело создание. — тебя позовут, Большой. Всех зовут…

— Но…

— Никаких больше вопросов! — оно наставительно указало на Хаджара пальчиком. — Я цветок, а не черепаха! Это они, старые и мудрые, отвечают на вопросы.

— Сова… — повторил Хаджар, пытаясь понять, это было сказано иносказательно или действительно ему стоит поискать в этом причудливом мире какую-нибудь черепаху.

Существо внезапно потянулось и, свернувшись внутри бутона калачиком, сладко протянуло:

— А теперь иди, Большой. Я ложусь спать.

Так же внезапно как и появился, океан цветов начал исчезать. Они складывали бутоны и словно втягивались под-землю, через мгновения полностью исчезая под слоем колышащейся в такт ветру травы.

Хаджар выпрямился и посмотрел на небо. Как он и думал, еще секунду назад ранее утро сменилось второй половиной дня.

Будто он не пару секунд болтал с цветком, а несколько часов.

— И куда мне ид…

— Дархан…

Хаджар вздрогнул. Он будто, как когда-то очень давно, услышал внутри ветра собственное имя. Обернувшись на зов, он хотел было сделать шаг в сторону, откуда он донесся, но так и не смог.

Если недавно под его ногами разлилось цветочное море, то теперь, царапая небо, вздымались огромные деревья. Своими корнями они взрыхляли землю, а целые пласты её превращали в глубокие овраги, широкие долы, русла рек.

В них, водопадами падая с листьев, стекали бесконечные потоки росы. Они наполняли ручьи и реки, заливали озера и родники.

Захлопали крылья птиц, послышался волчий вой, где-то заревел медведь, которому пчелы ужалили лапу, полезную за медом в улей.

Всего за пару мгновений вокруг Хаджара вырос целый лес. Зеленые кроны сомкнулись над его головой. Свет, проникавший сквозь их тесные объятья, оборачивался золотыми столпами, пронзающими почву.

Сам же Хаджар, весь в черном, стоял посреди широкого оврага. Прямо перед ним росли заросли какого-то кустарника. Огромные заросли.

Такие, что внутри себя держали в плену траву, небольшие деревья и разноцветные растения, названия которых Хаджар не знал.

— Здравствуй, Хаджар.

В очередной раз вздрогнув, Хаджар заозирался по сторонам пока земля под его ногами не пришла в движение. Она вспенилась, вспучилась, поднимаясь огромным холмом.

Холмом, укрытым тем самым кустарником. Он служил чем-то вроде панциря для создания, величиной с дом. Лапы этого создания — корни гигантских деревьев. Его кожа — засохшая на ветрах глина. Глаза — тлеющие после лесного пожара угли. Панцирь — древние валуны, принесенные ледниками.

Из-под всего великолепия высунулась морда на длинной, морщинистой шее.

Перед Хаджаром поднялась черепаха с двумя парами глаз и шипами, растущими из кустарника-панциря.

— Да что здесь происходит?! — в сердцах выкрикнул Хаджар.

— Здесь происходит все, — голос существа звучал шелестом крон и журчанием родника. — И ничего. Мы спим, но иногда просыпаемся. Тогда, когда к нам приходят. К нам приходят всегда. В этом мире никто не спит. Даже ночь.

В очередной раз Хаджар воздал хвалу Древу Жизни, встреча с которым закалила его сознание. После неё подобные речи больше не вызывали у него немедленного желания вскрыть себе черепную коробку.

— А…

— Задавай вопросы внимательно, Северный Ветер, — произнесло существо. — я отвечу лишь на три из них и два ты уже задал.

— «Ну прямо как в маминых сказках» — мысленно вздохнул Хаджар.

На пару секунд он действительно задумался над тем, что спрашивать у лесной черепахи.

— Что я вижу перед собой?

Возможно ему показалось, либо огромное создание из земли, травы и листьев, действительно умело улыбаться. Хотя, скорее всего, Хаджару действительно просто померещилось.

— То, что хочешь видеть, — ответило существо. — То, что хочешь отыскать. То, чего боишься увидеть. То, чего не хочешь отыскать. Здесь есть все, чего ты боишься и о чем мечтаешь.

Ну да. Глупо было рассчитывать на простой и понятный ответ. Хотя, как подозревал Хаджар, черепаха подбирала слова максимально понятные и доступные Хаджару, но между ними лежала такая пропасть во времени и в понимании мироздания, что они попросту не могли общаться.

Её попытки что-то объяснить Хаджару, выглядели бы так, как если бы Хаджар пытался объяснить мистерии Оружия в Сердце младенцу.

Тот бы тоже ничего не понял.

— Как мне попасть туда, куда мне нужно?

Скрипя глиной, шурша листьями и сверкая глазами-углями, черепаха одобрительно кивнула.

— Пройди весь путь, Хаджар. Это все, что я могу тебе сказать. Ты не мой, Хаджар. Ты принадлежишь не земле, а небу. Тебе надо встретиться с его хозяином…

И точно так же, как и цветочное поле, черепаха, вместе с лесом, втянулись в землю, оставляя Хаджара стоять посреди заливного зеленого луга.

Она сказала… оно сказало, что ему нужно отыскать хозяина неба, а Хаджар знал лишь одного такого хозяина…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 583**

Стоило только Хаджару подумать о встрече с Хозяином Неба, как это само небо внезапно изменилось и мир погрузился в сумерки.

Земля под ногами Хаджара вновь пришла в движение. На этот раз она поднималась все выше и выше, пока к небу не устремилась настоящая гора. А вокруг неё, как грибы после дождя, поднимались высокие ели.

Но если раньше Хаджар стоял в центре метаморфоз, то теперь он находился где-то на границе, в нескольких километрах от возникшей посреди луга горы.

Вот только в данный момент даже не это занимало Хаджара, а то, что подступала ночь. А по словам Степного Клыка, в этом мире мало кто может пережить ночь.

Одновременно с его мыслями на горном пике собирался вихрь бело-синего ветра. Он постепенно рос и увеличивался, пока его оковы не разорвали два огромных клыка.

Целую гору покрыв своим размахом, они принадлежали титаническому дракону, который, возможно, не поместился бы в столице Даранаса, решись он опуститься на неё.

На фоне этого существа деревья выглядели миниатюрными иголками, а гора — простым холмом.

— Человек… — громом пронеслось по небу, но что-то подсказывало Хаджару, что дракон лишь шепчет. — Странно… я почувствовал зов племени Лазурного Облака.

— Приветствую, мудрейший, — Хаджар отсалютовал так, как его некогда учил Травес, да будет его перерождение благоприятным. — Мой далекий предок, чье сердце бьется в моей груди, был родом из племени Лазурного Облака.

Дракон сложил крылья, и обвив хвостом гору, улегся на неё. Сложив лапы, он опустил на них могучую голову. Наверное, выдыхай он из неё пламя, то легко бы сжег целое Королевство.

— Да, теперь я вижу, — дракон открыл глаза, внутри которых сверкали яркие созвездия. — что же, такое не впервой происходит с моим родом.

Хаджар сперва пропустил слова, сказанные огромным драконом, но потом до него дошел их смысл.

— Ты не ошибся, человек из рода драконов, когда-то давно я был первым, кто ходил среди облаков и повелевал небом.

Встретить первого, среди драконов, было чем-то действительно удивительным.

— А…

— Я не отвечу на твоих вопросов, человек. Сегодня ты пришел сюда не своими силами, а лишь тенью. Ты пришел не ко мне. Ты идешь дальше, так иди.

Хаджар попытался было сдвинуться с места, но ноги будто пустили корни.

— Но как?

— Чтобы пройти, тебе надо ответить на мою загадку, — пророкотал дракон. И в этом рокоте Хаджар явно расслышал подобие смеха. Все же, не стоило забывать, что в первую очередь дракона были зверьми. Хищниками. Их чувство юмора кардинально отличалось от «разумных рас». — Готов?

Хаджар посмотрел на небо. Ночь уже подступала к границам этого мира. Времени оставалось мало.

— Готов, — кивнул Хаджар, вспоминая свой опыт в подобных испытаниях.

Не так давно, чтобы открыть проход в Библиотеку города Магов, ему пришлось решить три головоломки. Так что с одной, пусть и драконьей, он точно справится.

— Ты убил последнего, кем ты стал?

Хаджар открыл было рот, чтобы сказать — «последним человеком», но вовремя его захлопнул. Ответ не мог быть таким простым. Ведь если бы прошла война, последняя война для всех и вся, и остались бы двое — Хаджар и его последний враг. И убей он его, то последнего он все равно бы не смог убить.

Последним остался бы он сам.

И, убей он последнего, то стал бы…

— Самоубийцей.

Крылья дракона распахнулись, и он поднялся на лапы.

— Не забывай об этом, Северный Ветер.

Внезапно мир начал погружаться во мрак ночи и Хаджар почувствовал, как нечто, спрятавшееся во тьме, оживает и просыпается, начиная свою охоту. Охоту по его душу.

— Я дам тебе немного времени, человек из племени Лазурного Облака, — дракон втянул ноздрями воздух и выдохнул. Он выдохнул не пламя или лед, а свет. Яркий, лунный свет, который спиралью распространялся вокруг горы. Он, обжигая тьму, отгонял её все дальше и дальше, пока все вокруг не было залито лунным серебром. — А теперь иди, человек. Тебя ждут три воина, которые решат, достоин ли ты.

Дракон сложил крылья и исчез в вихре синего ветра.

Хаджар уже ждал, что следом за первым Хозяином Небес втянется в землю и гора, но этого не произошло. С черного бархата, окаймленного серебром, сорвалась яркая звезда. На лету оборачиваясь смеющимся человечком, она врезалась в гору.

Раздался взрыв. По округе, омывая лес, реки, ручьи и поля, расплескалось синее пламя. В небо выстрелили клубы желтого дыма.

Они скрыли звезды и лунный свет, давая тьме шанс вновь выкарабкаться из своего укрытия и когтями мрака начать выцарапывать себе путь к душе Хаджара.

Но, спустя мгновение, жалобно заворчав, она вновь сделала несколько шагов назад.

Из пламени, разлившегося по зеленым лугам, поднялся рыжий олень. Его копыта и ноги — застывший синий огонь, а ветвистые рога — будто наточенные копья.

Следом за оленем, из облака пыли, пепла и серы, появился огромный монстр. Он, будь у него крылья, походил бы на дракона.

А потом, из вспышки молнии, слившейся с бушующим синим огнем, возник тот, кто и отогнал тьму.

Фигура человека, размерами превышавшего гору, на которой сидел первый из драконов. Его длинные, белые волосы, искрящиеся энергией, сливались с облаками.

Торс, созданный из желтой молнии, пересекала туника. Внизу, ниже пояса, скрывая ноги, она сливалась с огнем, а тот двумя торнадо вздымался к рукам Духа, чтобы стечь с пальцев изумрудной водой.

— При…

— …вет…

— …ствуем.

Тремя голосами, хором произнесли существа.

Хаджар ощущал в их присутствии некую метафору, но не понимал какую именно. Возможно, когда-нибудь, если он сможет прийти сюда самостоятельно, то отгадает загадку «трех воинов».

Вот только попади он сюда сам, а не своей тенью, и, возможно, ситуация обостриться тем, что духи ощутят в нем осколок души Врага.

— Приветствую, — Хаджар не знал, как им отсалютовать и потому просто поклонился.

— Ты…

— … пришел…

— … за силой?

Их манера говорить тремя голосами несколько пугала. Это лишь казалось, будто они говорят хором, на деле же выглядело так, словно ими руководит единое сознание.

Жуткая картина.

— Да, — честно ответил Хаджар. — за силой.

— Тогда…

— … пройди…

— … наше…

— …испытание.

Не успел Хаджар спросить, что за испытание, как услышал позади себя детский смех.

Он обернулся и увидел дом, стоящий посреди пшеничного поля. На крыльце сидела красивая молодая женщина. Волосы ей заплетала девочка с голубыми глазами и шевелюрой цвета этого самого поля.

Хаджар узнал их.

Не мог не узнать.

— Ты вернулся, — прозвучало над головой.

Как это бывало в детстве, когда он был еще маленьким, чтобы увидеть лицо отца, Хаджару приходилось до хруста шейных позвонков запрокидывать голову.

Так же он поступил и сейчас.

Отец тепло улыбался.

Он всегда так делал после того, как Хаджар где-нибудь нашкодничал. Вот и сейчас Хаджар, чумазый, но довольный, стоял посреди поля и держал в руках раненного зайца, которого отбил у молодой лисы.

Та, правда, оставила на его руках несколько глубоких царапин и сломала его деревянный меч, но не страшно. Он смог её прогнать и спасти зайца.

Не дело хищнику охотится на раненного — в этом нет чести.

Так его учил отец.

— Здравствуй папа, — мальчик, держа правой рукой зайца, левой обнял отца за ногу. Выше он попросту не мог дотянуться.

— Тогда пойдем.

Приобняв ребенка, мужчина пошел к дому. Там, качаясь в кресле, шила что-то его жена и приветственно махала рукой девочка.

Мальчик же, гордый своей победой, обнимал нервно шевелящего носом зайца.

Внезапно он обернулся и посмотрел в глаза Хаджару, стоявшему на границе пшеничного поля.

— А ты пойдешь? — спросил он.

Вместе с ребенком обернулся и мужчина. Он, так же, как и его сын, посмотрел в глаза Хаджару. Но посмотрел молча.

Там, на пороге дома праотцов, его ждала давно погибшая семья.

Видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, больше всего на свете Хаджар хотел сделать этот шаг.

Но не мог.

— Не сейчас, — с трудом, ответил он.

Мальчик улыбнулся и поле, вместе с домом, начали исчезать. И, всего на мгновение, но ему послышалось доброе отцовское:

— Не торопись…

А затем Хаджар, глуша рвущийся к горлу колючий ком, остался стоить посреди заливного зеленого луга. Ни горы, ни трех воинов не было. Лишь голос трех, сливающийся воедино, произнес:

— Воин…

— … дерево душ…

— … ждет тебя.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 584**

Хаджар, оставшись наедине с бурлящими воспоминаниями и подступающей ночной мглой, схватился за грудь. За то место, где билось его драконье сердце.

— Больно, — прохрипел он. — как же больно…

— Сердца всегда болят сильнее всего.

Он обернулся.

Позади него, посреди луга, внезапно вспыхнул фонтан света. Когда он рассеялся, то под светом звезд бесконечной вселенной над землей повисли каменные острова. Какие-то из них были покрыты изумрудными растениями. Они испускали мерный свет, сливающийся с сиянием синих кристаллов, служивших опорой другим таким же островам.

Бесчисленное их множество витало в пространстве, но среди мириада мелких, было три крупных. На том, что находился по левую руку, росло дерево, укрытое кроной алых листьев. У его подножия сидела девушка, в груди которой сияла звезда, а сама она была соткана из её света.

По правую руку, на другом таком острове, щипало изумрудную траву ожившее созвездия оленя. В его груди тоже билась звезда.

А в центре, буквально истекая светом драгоценных камней бархата ночного неба, соединяя кристальными корнями множеством каменных островов, окрасом первой влюбленности цвело дерево.

— Здравствуй, странник.

Сперва Хаджар подумал, что это произнесла девушка, но звездная красавица продолжала играть с птицами, которыми оборачивались сорвавшиеся с бархата искрящиеся огни вселенной.

Потом он повернулся к созвездию оленя, но и оно самозабвенно щипало траву.

— Кто ты?

— Мы уже встречались с тобой, — сиянием ночи прозвучал ответ. — Давно, в пещере, мы встретились на перекрестке жизни и времени.

Хаджар посмотрел на звездную красавицу, сидевшую под деревом с алыми листьями. Недаром растение показалось ему до боли, в прямом смысле этих слов, знакомым.

— Древо Жизни?

— Души, — поправил голос. — в этом мире, я древо души.

— И говоришь понятней, — бравировал Хаджар.

Легкий сумрачный звон стал свидетельством того, что и деревья умеют смеяться.

— Это не я говорю понятней, а ты понимаешь больше. Этот мир влияет на тебя так же, как и ты на него.

— Я влияю на мир Духов?

И вновь этот звон.

— Оглянись, странник, — прошептало Древо. — посмотри, где ты стоишь.

Хаджар огляделся. Позади себя он видел лишь бескрайний заливной луг… Луг, где вдалеке высился холм, на котором лежал высокий камень. Камень, на котором некогда сидел его Учитель.

— Это…

— Мир твоей души, — подтвердило догадку Древо. — ты не путешествовал по миру Духов, странник, это мир Духов путешествовал внутри твоей души.

Хаджар хотел взять свои слова, насчет понятной речи, обратно, но решил промолчать. Он и без того слишком запутался в происходящем, чтобы еще и такие монументальные вопросы задавать.

В этот момент он как нельзя лучше понимал слова цветка о том, что тяжесть некоторых вопросов может раздавить не готового услышать на них ответы.

— А теперь, пришло время сделать выбор, странник, — голос Древо начал звучать словно издалека.

Мир все сильнее окутывала тьма. Правда теперь Хаджар не знал — действительно ли в мире Духов наступала ночь или же его догоняли его собственные демоны.

— Какой выбор?! — закричал Хаджар так громко, будто пытался перекричать мрак собственного бессилия.

— Примешь ли ты свой дух или нет, — ответило Древо. — не всякий, кто принимает свой Дух, может жить с его тяжестью на своем сердце. Ведь куда проще идти по жизни с гложущей пустотой, чем ощущать, как в бездну тебя тянет собственная душа.

Перед глазами Хаджара пронеслись воспоминания о трех годах, проведенных в мире иллюзий, созданном шаманом орков. Там он наслаждался своей пустотой, давая ей возможность разъедать его изнутри.

Вот только, несмотря ни на что, он продолжал искать смысл. Но пустоты поглощала все, к чему бы он не прикоснулся.

На правой руке Хаджара вспыхнула алая татуировка.

— Хороший выбор, — покачнулись ветви Дерева. — а теперь поторопись — твоя тьма уже здесь.

И действительно — звезды на небе меркли, когда их с жадностью поедал мрак. Ветер из прохладного стал пронзающе холодным.

Ночь спускалась на этот причудливый мир.

— В память о нашем знакомстве, я помогу тебе, странник.

Звездный свет водяным саваном окутал Хаджара. Он, обернувшись птицей, заключил Хаджар в свои объятья и полетел в сторону древа. И, в момент, когда они уже почти столкнулись с монументальным стволом, дотягивающимся до неба, то мир внезапно погрузился во тьму.

В холодный, густой мрак, внутри которого не было ничего, кроме одиночества и отчаянья.

Хаджар хорошо знал это чувство.

Он хорошо знал этот мрак.

Когда-то они едва было не подружились.

Именно так для него выглядела темница, в которую его бросил Примус.

— Не так быстро, мой потомок.

Хаджар узнал и этот голос. Голос, который, порой приходил ему в кошмарах и нашептывал недоброе. Нашептывал, что если бы отец был сильнее, то Примус не смог бы разрушить их семью. Что если бы мать была чуточку мудрее, то обнаружила бы свившуюся на груди, пригретую змею предательства.

Что если бы не было у него сестры и брата, не пришлось бы ему страдать от ран, оставленных на душе. Ран, которые укрывали его ночным, холодным мраком, в который он и погрузился.

Это был знакомый голос.

Голос Врага.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Хаджар у тьмы.

— То же, что и ты, мой потомок, — ответил голос Черного Генерала. — это и мой мир тоже. Я часть тебя, а ты — меня.

Хаджар поежился от прозвучавших слов. Чтобы не говорил Степной Клык, кем бы когда-то давно не был Черных Дух, важно было одно — кем он стал.

И то, что он пытался сделать с Хаджаром.

Теперь, проведя время в мире Духов, он ощущал истинные намерения предка. Тот собрался сожрать его душу.

— У меня нет на тебя времени, Дархан, — Хаджар поднял руку. В ней он сосредоточил всю волю, что у него была.

— Однажды, мой славный потомок…

Воля вспыхнула ярким синим светом. Хаджар собирал её изо всех уголков своей души, из каждого воспоминания, из каждой битвы, из каждого горя, из каждой радости, из каждого мгновения жизни.

Он собирал ту силу, которой добился сам, ни у кого не прося и не занимая.

— … однажды мы встретимся и твоя судьба…

Глаза Хаджара вспыхнули таким ярким светом, что тот мог бы сломить небеса и рассечь землю. Ничто на его пути, даже душа того, кого не смогли убить Боги, не остановят его шага.

— … завершится.

Яркий свет сорвался с ладони Хаджара. Он жарким океаном растекся по миру бесконечной мглы, пока не проявил в ней очертания чего-то почти бесформенного и темного, внутри которого яркой энергией горел спящий птенец.

И в этом птенце Хаджар узнал самого себя.

Это был его Дух.

— Все закончилось, охотник, — по щекам Хаджара будто стенобитным тараном били. — Приходи в себя. Возвращайся в мир смертных.

Хаджар открыл глаза. Ему в рот насильно вливали что-то терпкое и горячее, а Хаджар с жадностью пил отвар, возвращающий ему силы.

Наконец он смог осознавать происходящее.

Он вновь сидел на палубе почти отремонтированной шхуны. Рядом с ним, все так же, находился Степной Клык и, судя по небесным светилам, с момента, как он проглотил корень десяти тысячелетнего папоротника, не прошло и часа.

— Здоровяк, — прохрипел Хаджар. — рад тебя видеть.

— И я рад видеть тебя, охотник.

Хаджар, сгоняя остатки наваждения, помотал головой.

— Кажется, раньше ты называл меня иначе.

— Раньше ты и был… иным.

— Что ты имеешь ввиду?

Вместо ответа Степной Клык указал куда-то в сторону. За спину Хаджару.

От обернулся.

На бортике сидел маленький, синий птенец. Беззащитный и слабый, сотканный из энергии, он спрятал клюв под крылом и мирно сопел. Затем подул ветер и тот исчез.

— Это… это… это…

— Твой Дух, — кивнул орк. — ты справился, охотник. В славной охоте ты добыл свой Дух. Путь предков теперь открыт для тебя.

Все, что мог на это ответить Хаджар, было простое:

— Проклятье!

По всем законам, которые он учил с раннего детства, лишь Рыцарь Духа мог призвать этого самого Духа. Но, каким-то чудом, Хаджар, будучи простым Небесным Солдатом средней стадией, справился с данной задачей.

— Проклятье, — повторил Хаджар. — И что теперь?

— Теперь, когда окреп твой дух, мы сделаем крепким твое тело. Таким, чтобы оно могло держать оружие.

И, судя по предвкушающему блеску в глазах Степного Клыка, тренировки с Догаром в Медвежьем Отряде вскоре покажутся Хаджару приятным отпуском.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 585**

— Пойдем, — Степной Клык поднялся и направился в сторону притороченного к палубе трапа.

— Куда пойдем?

— Тренироваться, — подтвердил орк догадки Хаджара.

Но несмотря на то, что тот буквально предвкушал возможность укрепить тело без использования мощных соответствующих техник, он, все же, остался на месте.

— Не думаю, что сейчас лучшее время для этого, здоровяк, — покачал головой Хаджар.

Орк нахмурился.

— Самое лучшее время для тренировки тела наступает сразу после поимки своего духа, — наставительно произнес он. — Если не тренироваться сейчас — потом будешь слабее.

Хаджар оглянулся. На палубе, за обломками мачты, все так же сидели Ирма и Алея. Они чинили парусное вооружение. То, как справлялась с этим Алея, выглядело, без преувеличения, завораживающе.

В её, казалось бы, хрупких и нежных руках буквально танцевали десятки энергетических игл. Они, повинуясь её воле и движению пальцев, восстанавливали сложный узор силы в зачарованной парусине.

Справа от кормы, Дерек, утиравший пот со лба, резал кинжалами тяжелые бревна. Парнишка, вдохновленный идеей «собственной» (Хаджар, все же, имел на это судно долгоиграющие планы) военной шхуны, трудился не покладая рук.

Все они были объединены общей целью — как можно быстрее подняться в небо. Ведь кто знает, как быстро разлетится весть о том, что одна из Да’Кхасси погибла в человеческом форте.

— Но…

— Да’Кхасси тысячи лет обитали в этих горах, — перебил орк. — и за это время так и не смогли спуститься в долины и степи. Слышат Великие Предки, три дня этого не изменят.

Хаджар иначе взглянул на Степного Клыка. Все это время орк, казалось, думал только о том, как побыстрее добраться до земель демонов, а теперь будто искал повода отсрочить момент их маленького вторжения.

Но мысли о мотивах краснокожего моментально сменились прозвучавшей оговоркой в три дня. Хаджар плохо себе представлял, как возможно освоить технику укрепления плоти всего за три дня.

Даже будь она невысокого уровня, доводящей плоть до крепости артефакта уровня Земли, а какой-нибудь на уровне Смертной, то, даже обладай адепт всеми требующимися ресурсами, у него все равно бы ушло не меньше месяца.

На техники, доводящие плоть до крепости уровня Земли, при все том же наличии ресурсов (совокупная стоимость которая превысит стоимость не дешевой военной шхуны) уйдет от года до пяти. И это при наличии небывалого таланта к развитию, коим Хаджар, к несчастью, не обладал.

Весь его относительно стремительный прогресс был обусловлен постоянным балансированием на грани жизни и смерти. Буквально каждый день Хаджар подвергал себя опасностям, вынуждающим биться за каждый следующий вздох даже не на пределе своих сил, а за этим пределом.

Он не соврал бы, если сказал, что за эти неполные двадцать лет, пережил сражений, схваток, трудностей и приключений больше, чем некоторые тысячелетние Рыцаря Духа.

Но чтобы за три дня изучить технику, Хаджар даже не слышал о таком!

— Три дня? — переспросил он, думая что неправильно понял.

— Три дня, — кивнул орк. — За это время твое маленькое тело пусть и не станет таким же крепким, как у нас, но достаточно, чтобы выдержать один удар моего топора.

Под «нами» краснокожий явно подразумевал всех орков.

Хаджар, пусть и скептически настроенный к словам Степного Клыка, все же поднялся на ноги. Если он действительно сможет «голыми руками» остановить один удар, равный силе Рыцаря Духа, то это дорого стоит.

К тому же, как подсказывала практика, словно сама судьба не давала ему надеть крепкую броню.

С того самого момента как он, фактически, оставил свой генеральский медальон, он больше уже никогда не носил брони. Только свои старые, рваные, тысячи раз чиненные, одежды. Те самые, которые ему подарили в деревне Долины Озер.

— Хорошо, — согласился Хаджар, отправляясь следом за краснокожим. — три дня мы можем потерпеть.

Уже подойдя к трапу, орк внезапно остановился.

— Скажи другим людям, чтобы не искали нас. Их присуствие может помешать.

Хаджар удивился тому, что он сам не подумал о Ласканцах и такая идея пришла в голову не ему, а орку. Но говорить о том, что они уходят тренироваться, не хотелось.

И не потому, что они были потенциальными военными противниками, а потому, что Хаджар чувствовал, что поступает по отношению к ним не очень честно.

Повернувшись в сторону сестер, Хаджар выкрикнул.

— Мы, со Степным Клыком, отлучимся на три дня!

Тут же послышалась возня, после которой из-за обрывка паруса высунулась белокурая голова Ирмы.

— Вам нужна наша помощь?

Они не спрашивали о причинах отсутствия. Просто интересовались, нужная ли поддержка. На фоне такого доверия Хаджар начал чувствовать себя еще паршивей.

— Нет, — ответил он и достал из-за пазухи дрыхнущую Азрею.

Разбудив котенка щекоткой (тому явно это не понравилось, и он попытался цапнуть Хаджара за палец), он прошептал пушистому на ухо:

— Позаботься о них.

Азрея тут же скинула всю напускную игривость и, несмотря на то, что находилась в форме миниатюрного котенка, довольно грозно сверкнула глазами и легко соскочила с рук на доски палубы.

Бросив последний взгляд на двуногого друга, она направилась в сторону сестер.

Пусть они и находились в приграничной зоне к территориям демонов, но оставляя Ласканцев в компании с Древним тигром, Хаджар почувствовал некоторое облегчение.

В этом регионе существовало не так уж много напастей, с которыми Азрея не смогла бы справиться. И еще меньше — от которых бы не убежала.

— Пойдем, — поторопил орк. — каждое мгновение промедления сказывается на твоей силе.

Хаджар, видит Высокое Небо, не понимал орка точно так же, как он не понимал женщин. И, наверное… хотя, такое сравнение он уже приводил.

Главное было не повторить его вслух при Алее и Ирме, а то вдруг не поймут…

Спустившись по трапу, они направились, к удивлению, Хаджара, не куда-то, а вглубь горного хребта. Обходя высокие скалы, порой взбираясь на острые гребни, они двигались в сторону земель Да’Кхасси.

Не то чтобы Хаджара пугала перспектива встретиться с демоном, но мотивы Степного Клыка стали для него окончательно абсурдными.

— Куда мы идем? — спросил он у орка.

— Тренироваться, — сухо ответил краснокожий.

На этом их разговор закончился. Под свистом рассекающих черное, прогнивающее небо, алых молний, и следующим за ним глухим громом, они взбирались на скалы. Хаджар все туже кутался в оборванные одежды и скрипел зубами, глядя на то, как вокруг оголенного торса орка поднимаются клубы пара.

Складывалось такое впечатление, что тот под кожей носил не огромные мышцы, а столь же огромную печку, которая согревала его, спасая от местных ветров.

В какой-то момент, переводя дыхание, Хаджар остановился и посмотрел себе за спину. Он находился на такой громадной высоте, что мир у подножия скал казался бескрайним полотном безумного художника.

И только теперь он понимал, насколько беспощадным время оказывалось даже к странам адептов. Земли, которые иначе, кроме как пустошами не назовешь, были покрыты невысокой травой, саваном укрывшей древние развалины.

Возможно, когда-то очень давно, здесь стояли стены таких же дальних королевств, как Балиум или Лидус.

С очередным росчерком алой молнии, Хаджар поспешил следом за орком.

Примерно через два часа, оказавшись так высоко, что Хаджар мог ощутить запах черных облаков, они добрались до водопада, исток которого терялся за облаками.

От грома, раздирающего небеса, дрожали скалы и вибрировали небольшие камни. Жар молний опалял лицо не хуже, чем полуденное солнце.

— Начнем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 586**

Степной Клык, опустившись на камни, поставил перед собой различные коренья, травы, какие-то мешочки с порошками и прочие алхимические атрибуты.

Но, в отличии от людских мастеров, перерабатывающих эссенции природных ресурсов с помощью стихий огня и воды, орки ничего подобного не использовали.

Вместо алхимического котла и жидкого огня, краснокожий достал ступку. В неё тут же полетели разные ингредиенты.

Все это Степной Клык проделывал в тишине, нарушаемой лишь яростными раскатами грома. Он трещал где-то в вышине, заставляя горы дрожать в такт его практически дирижерским движениям.

— Мы можем поговорить, здоровяк?

Орк, не отрываясь от своего дела, поднял голову и посмотрел на Хаджара. В свете рассекающего черноту электрического огня его глаза выглядели даже более человечными, чем у многих людей, повстречавшихся Хаджару во время его странствий.

— Это не о тренировках, — не спрашивал, а утверждал краснокожий.

В уме Степному Клыку сложно было отказать.

— Не о тренировках, — кивнул Хаджар.

Какое-то время они сидели молча. Хаджар даже не знал, к чему именно ему готовиться, так что просто смотрел на движение рук Степного Клыка. Тот размалывал корешки, толок траву, выдавливая из неё сок, порой подсыпал щепотки разноцветных порошков.

Выглядело все это несколько мистично. Будто в происходящем присутствовал свой особый ритуал. Но при этом одного взгляда сквозь Реку Мира хватало, чтобы понять, что Степной Клык никак не влияет, в отличии от людских алхимиков, на токи энергии.

Вот только в ступке в его руках, при взгляде через всю ту же Реку Мира, уже пылал целый шар силы. Такой яркий и насыщенный, что им можно было бы взорвать целый замок.

— Я не буду тебе обещать, охотник, что отвечу на все вопросы, — голос Степного Клыка звучал почти так же тяжело, как раскаты грома.

Хаджар был благодарен ему за подобную честность.

— Твоя жена…

Глаза Степного Клыка, еще даже до того, как Хаджар договорил, опасно сверкнули, но, тем не менее, орк промолчал. Хаджар же, прекрасно помнивший, что здоровяк не станет говорить напрямую о прошлом своей спутницы, решил зайти издалека.

— … как вы с ней познакомились.

Не сразу, но Степной Клык немного успокоился. Во всяком случае, Хаджар перестал ощущать то же, что и перед их битвой в поединочном круге. Это означало, что в ближайшее время Степной Клык не обнажит свои топоры и не ринется в атаку.

— Такие вопросы молодые орки, когда ими овладевает зов природы, задают своим родителям.

— Ну, я не молодой орк, — развел руками Хаджар. — Да и мои родители не дожили до того момента, как мной, по твоим словам, «овладел зов природы».

Последние слова Хаджар, пародируя манеру речи здоровяка, попытался произнести густым басом. Получилось у него не очень. Но достаточно, чтобы еще немного разрядить атмосферу и заставить Степного Клыка слегка приобнажить клыки.

В его мимике это означало улыбку.

— Что с ними случилось? — спросил краснокожий.

— Эй! — возмутился Хаджар. — В какой момент моя попытка что-то о тебе разузнать дала обратный результат?!

Орк, абсолютно по-человечески, пожал плечами. Хаджар едва род от удивления не приоткрыл, поняв, что краснокожий банально над ним подшучивает. И если ты никогда не видел подшучивающего орка, то удивление Хаджара будет трудно себе представить.

А уже через пару мгновений они оба хохотали. Хаджар, наверное, сбрасывая нервное напряжение последней недели, едва не по скалам катался, держась при этом за начинающей болеть от смеха живот.

Степной Клык же смеялся более сдержано. Его плечи подрагивали от судорог, а верхняя губа елозила по клыкам. Утробный смех орка и вовсе слегка походил на младшего брата раскалывающего гниющее небо грома.

— Они погибли, когда мне и семи зим не исполнилось, — ответил, утирая слезы, Хаджар.

Сейчас, спустя столько лет, разговоры о тех событиях больше не бередили его застарелые шрамы. Но рука, сама собой, пыталась нащупать кожаный мешочек с двумя обручальными браслетами. Пыталась, но не могла. Хаджар, предусмотрительно, убрал браслеты Неро и Серы в пространственное кольцо. Там они будут сохраннее.

— Мне скорбно слышать об этом, охотник, — Степной Клык коснулся двумя пальцами сперва груди, затем лба, а потом будто послал что-то к небесам. — Как это произошло?

Хаджар, несмотря на недавние слова о том, что такие разговоры больше не бередили душевных ран, слегка вздрогнул.

— Мой дядя…

— Твоя дядя? — перебил орк. — Что это? Твоя болезнь? Она смертельная?

Хаджар пару раз хлопнул ресницами, а потом засмеялся. Одновременно над тем с какой непосредственностью задал данный вопрос краснокожий и тем, насколько двусмысленно это прозвучало.

— Нет, это брат моего отца.

— А, — понятливо протянул Степной Клык. Он протянул ладонь к озеру у подножия водопада, зачерпнул немного воды и вылил её в ступку. Это был первый раз, когда он добавил в свою алхимию что-то, помимо трав, кореньев и порошков. — У вас, у людей, большие семье, поэтому вы части в них теряетесь.

— У орков такого нет.

Степной клык помотал головой и отложил ступку в сторону.

— Отец, — он показал праву руку. — Мать, — продемонстрировал левую. — Дети, — указал на сердце. — А больше для семьи не надо. Больше — это племя. А в племени — все родня в глазах Великих Предков.

Хаджар понимающе кивнул.

— Их убил брат моего отца.

— Зачем? — нахмурился орк. — они не поделили твою мать?

— Нет, слава Высокому Небу, нет. Скорее, они не поделили общую судьбу и королевство.

— Власть, — теперь пришел черед орка понимающе кивать. — Когда-то давно, когда не было Да’Кхасси, а человеческая империя была молода, в племенах тоже бились за власть. Это были плохие времена.

— А почему не бьются сейчас?

— Если мы будем драться друг с другом, то кто будет охотиться на Да’Кхасси?

С таким аргументом спорить было сложно.

— Так значит, ты сын вождя.

— Был, — поправил Хаджар. — был сыном вождя. Теперь я простой странник. И, видят Вечерние Звезды, мне это по душе.

Степной Клык вновь продемонстрировал верхние клыки.

— Любой охотник — всегда странник. Потому мы, орки, никогда не сидим на одном месте. Не строим себе каменных домов. Не обмениваем на еду металлы и блестящие камни. Мы идем следом за зовом наших сердец и те места, куда они нас приводят, становятся нам домом.

— А если там уже кто-то живет?

— То мы с честью бьемся с ними, — пожал плечами орк. — Если они сильнее, мы уходим. Если слабее — остаемся. Таков закон природы и жизни не нам, оркам, его менять.

Наверное, для кого-то подобная логика показалась бы дикой, но Хаджар, проведя время со Степным Клыком, начал постепенно понимать его.

Орки не рассматривали войну как способ убийства. Более того, для них понятия «война» и вовсе не существовало. Они просто сражались за свою жизнь и не видели в этом ничего предосудительного.

— Так как, все же, ты познакомился со своей женой.

Степной Клык тяжело вздохнул. Видимо он, своими встречными расспросами, пытался избежать этого разговора.

— Почему ты спрашиваешь? — тяжело произнес он.

Хаджар решил ответить честно. Он уже достаточно врал за сегодняшний день — на этом хватит.

— Потому что она полукровка, а ты, при нашей первой встрече, особой любовью к людям не отличался.

Глаза Степного Клыка вновь вспыхнули и еще до того, как тот начал свой рассказ, Хаджар понял, что — было за что не любить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 587**

— Это слово, которое ты произнес, — каждый звук орк делал ничуть не легче, чем окружавшие их камни. — «полукровка», — с еще большим нажимом повторил он. — никогда, если хочешь, чтобы я продолжал видеть в тебе часть племени, не произноси его.

Хаджар вздрогнул. Не от явной угрозы, прозвучавшей в голосе орка, а тому, как он её произнес. С ледяным спокойствием смертника. Того, кто уверен, что ответит обидчику, даже если это будет стоить ему жизни.

— Прости, — искренне извинился Хаджар.

Степной Клык какое-то время сверлил его взглядом, а затем понуро опустил плечи.

— И ты меня, охотник. Я не вправе требовать от тебя знания наших обычаев. Ты ведь даже не жил в племени.

Хаджар только теперь понял, что Степной Клык назвал его частью племени — частью семьи, в том понимании, в котором она существовала у краснокожих.

— Таких, как моя жена, называют Да’Гахаг, — продолжил Степной Клык. — Это означает — принадлежащий свободным.

Хаджар предусмотрительно решил промолчать. На собственном опыте он выяснил, что, порой, чем меньше вопросов задаешь, тем больше ответов услышишь.

— Империя людей — сильный противник, — орк с такой силой надавил на ступку, что Хаджар испугался, как бы миска не раскололась и вся та энергия, что была сосредоточена в рецепте не вылилась на них. — Когда они пришли на эти земли, мы бились с ними с честью, но… Многие люди не только забыли пути предков, но и не помнят о чести и достоинстве. Именно такие, нападая на наши маленькие племена, забирали с собой детенышей.

Хаджар прекрасно понимал зачем. Взрослый орк, даже не воспитанный в племени и лишенный той зверской крепости и силы, что взрослые охотники краснокожих, все равно выглядел весьма заманчиво для любого рынка рабов.

Из них получились бы прекрасные рабочие. Один взрослый орк на пшеничных полях легко бы заменил с десяток людей.

— Таким стал и отец моей Журчащей Песни, — то, с какой любовью орк произнес имя жены, едва не подогнало комок к горлу Хаджара. А особой сентиментальностью он никогда не страдал. — Его, еще детенышем, забрали люди. Поставили на него клеймо и продали в шахту.

Все, как и думал Хаджар. Работорговля, что в одной, что в другой империи являлась одной из самых доходных разновидностей торговли.

Рабы требовались всем — и практикующим, и смертным и адептам. Первым и последним, для того чтобы делать за них грязную работу. Собирать различные простые травы и ингредиенты, трудиться в шахтах.

Смертным — для работы в полях. Ибо они, не продвинувшиеся по пути развития, постоянно нуждались в пище. А учитывая, что в Ласкане и Дарнасе, больше семидесяти процентов населения были либо смертными, либо очень слабыми практикующими, еды требовалось просто колоссальное количество.

Это путешествуя и сражаясь, живя в столицах, рискуя жизнью в особых землях, можно было и вовсе забыть о существовании смертных, но, тем не менее, их в одном только Дарнасе жило сотни миллиардов.

— Там он встретил людскую женщину. Союз между орком и человеком не самое угодное, что может произойти перед взором Великих Предков, но отец Журчащей Песни не знал других свободных охотников. Я его понимаю, — Степной Клык вновь сделал странный тройной жест своего народа. — Так появилась на свет Журчащая Песня.

И орк замолчал.

— Но как вы познакомились.

— На охоте, — вновь пожал плечами Степной Клык. — в шахтах, куда забрали её отца, добывали металл. Мы охотились за этим металлом, чтобы сделать себе клыки, — краснокожий похлопал по древкам топоров. — когда мы уходили с добычей, я увидел маленькую Да’Гахаг и забрал с собой.

— Постой, а сколько тебе лет?

— Я видел, как снег опускается на степь больше ста раз.

Получается, что его знакомому орку было больше века. Сума сойти. А ведь не скажешь. Вот он, мир боевых искусств. Твоему собеседнику может вчера исполниться сто лет, а ты будешь думать, что общаешься со сверстником.

Понятия времени для тех, кто идет по пути развития, очень сильно искажается. И чем сильнее становишься ты, тем сильнее становится и это искажение.

— Ты вырастил собственную жену?

На этот раз Степной Клык смеялся куда откровеннее, чем раньше. Он даже стучал кулаком по земле, отчего по камням разошлись пусть и небольшие, но трещинки.

— Растить себе жену — удел сумасшедшего, — ответил, наконец он. — Нет, я отдал Да’Гахаг племени и ушел в странствие. Вернувшись через двадцать снегов я увидел её вновь и больше мы не расставались.

Хаджар кивнул. Он посмотрел на черное небо. Казалось, что от земель Да’Кхасси их разделяет всего ничего, но здесь еще не так сильно ощущалось давление атмосферы, а на плечи не опускались хлопья вулканического пепла.

— Почему ты оставил её сейчас?

— Из-за слова шамана, — спокойно ответил орк. Но за этим спокойствием Хаджар ощущал волнение Степного Клыка. — Он предрек, что от Да’Кхасси этот мир смогу избавить лишь я с твой, Северный Ветер, помощью.

Хаджар едва было не выругался. Разговоры о пророчествах и судьбе всего его нервировали.

— Но почему именно ты?! Это ведь мог быть любой другой орк! А тех, кто носит имя Северного Ветра, еще больше.

— Этого я не знаю, охотник, — орк, бросив очередную щепотку порошка, наконец закончил со своей алхимией. — Я не знаю, почему шаман увидел именно меня в своем сне. Но, что касается Имени, то может Дарханов действительно много, но не уверен, что хоть кто-то из них смог пройти испытание духов, которое тебе оказалось под силу.

Хаджар посмотрел на мешок, внутри которого лежал сделанный из клыка кинжал. Именно им, если верить краснокожему, можно было одним ударом убить столь могущественное существо, как Король Да’Кхасси.

Без этого кинжала весь их поход не более, чем попытка группового самоубийства. Причем таким способом, от которого за километр тянуло чем-то гнилым и неправильным.

— Отдай мне кинжал и возвращайся, — сказал Хаджар, протягивая раскрытую ладонь.

Степной Клык не стал вновь грозно сверкать глазами или что-то предупреждающе едва ли не рычать. Он лишь слегка грустно улыбнулся в своей привычной, обнажающей клыки, манере.

— Почему ты хочешь помочь мне, охотник?

Хаджар посмотрел в глаза краснокожему. Видят Вечерние Звезды, он никогда не был сентиментальным. Да, проклятье, его сердце тверже, чем эта забытая всеми гора, полная кровососущих, жутких демонов.

— Я рос без отца, здоровяк, — едва ли не прошептал Хаджар. — и я знаю какого это. И, может, если я сделаю так, что твой сын сможет обнять своего отца, то мне дышат станет немного легче.

В первый и в последний раз в жизни, Хаджар увидел в глазах Степного Клыка намек на испуг.

— Как ты узнал?

— Когда Журчащая Песня прощалась с тобой, я взглянул на неё сквозь Реку Мира. Не знаю что меня подтолкнуло, но я знал, что искать и нашел.

Огромный, двух с половиной метров, краснокожий орк, способный одной рукой передавить пушечное дуло, как-то резко сник. В этот момент ему не то, что век, можно было дать, а даже больше.

Но это продлилось недолго. В какой-то момент Степной Клык воспрял духом и протянул Хаджару плошку.

— Тогда стань сильнее, охотник, и вместе мы славно поохотимся на Да’Кхасси и, когда я вернусь, мне будет что рассказать своему сыну. И, может, научить его тому, что не все люди забыли своих предков и честь.

Хаджар, принимая плошку, не обратил внимание на то, что несмотря на воспрявший дух орка, в глазах его застыл отпечаток скорбной печали.

— Приступим к тренировке.

Глава 588

— Твой дух еще мал, охотник, — Степной Клык не позволил Хаджару сразу выпит содержимое. — И, перед тем, как мы начнем укреплять твое тело, скажи мне, что ты знаешь о духах?

— Если быть честным, то только, то, что ты мне рассказал и показал. И еще немного из истории одной эльфийки.

Краснокожий кивнул так, будто и не ожидал другого ответа.

— У нас мало времени, так что слушай меня внимательно, — Степной Клык зачерпнул воды из озера и умылся ею. — Когда человек, забывший путь предков, призывает Духа, то совершает над ним насилие. Он насильно дает ему свою энергию, получая взамен что-то другое. И это неправильный путь. Он оскорбляет предков.

Хаджар понял, что Степной Клык говорит о Рыцарях Духа. И, признаться, он был рад очередной беседе с орком. От него он узнавал информацию, за которую в школе Святого Неба ему бы пришлось заплатить тысячи Очков Славы.

Если не больше…

— Путь предков — он иной. Сейчас твой центр силы, — так орк называл Ядро. — еще слишком слаб, чтобы призвать духа. Но он уже здесь, рядом с тобой. Ты видел его, в славной охоте в Мире Духов он стал твоей добычей.

Хаджар кивнул. Он, наконец, пусть пока и смутно, но начал понимать, о чем говорил орк. Видимо для этого ему требовалось пройти испытание шамана, а так же съесть корень десяти тысячелетнего папоротника.

Последний оказался на вкус, как целая гора императорских монет, которой, по сути, он и являлся.

— Теперь он с тобой. Но дух твой пока еще слаб. И теперь от тебя будет зависеть, станет ли он сильнее или нет.

— И как мне сделать его сильнее?

Степной Клык опять слегка приподнял верхнюю губу.

— Иногда мне кажется, Северный Ветер, что ты глуп. Глуп даже по меркам людей.

— Вот сейчас, здоровяк, мне обидно не сколько за себя, сколько за всю расу. В какой момент мы стали глупыми?

— В тот момент, когда забыли путь предков, заменив его техниками, артефактам и порохом.

Хаджар не стал спорить. Он мог бы привести аргументы в пользу человеческой культуры. Да, возможно они, в течении исторического процесса, действительно что-то упустили, но сейчас именно человеческие Империи властвовали над огромными территориями.

Именно человеческие Империи строили огромные города, а орки до сих пор ютились в шатрах. И не знали даже письменности.

— Твое Имя, Северный Ветер, то которое ты получил во время испытания, сделают его сильнее.

— И как это сделать? — спросил Хаджар.

Недавно ему казалось, что все стало понятным, но теперь он вновь запутался в словах Степного Клыка.

— У каждого свой способ, — Степной Клык убрал ладонь с миски, позволяя Хаджару выпить содержимое. — Однажды ты найдешь свой собственный путь предков, а пока мы займемся твоим телом. Пей.

Хаджар, готовясь к тем же ощущениям, что и прежде, опрокинул в себя очередной орочье варево. Он даже зажмурился, ожидая худшего, но, к его удивлению, ничего, напоминающего раскаленный металл или расплавленную звезду, он не почувствовал.

Отвар обладал какими-то мягким, цветочным вкус. Почти как вересковый мед, который так любил его брат, да будет его перерождение спокойным.

— Нравится? — спросил орк.

— Очень, — с удивлением ответил Хаджар.

— Как говорит наш шаман — у силы всегда приятный вкус, но ужасное послевкусие, — и Степной Клык улыбнулся так широко, как еще никогда прежде.

Хаджар же, спустя мгновение, едва в озеро не рухнул, пытаясь запить возникшее во рту ощущение. Живя в цирке уродов, в голодные годы, он питался тем, что мог добыть самостоятельно и в тайне от остальных.

Тогда он и научился ставить силки на птиц. В основном голубей. Так вот вкус, последовавший следом за чем-то жутко приятным, оказался похожим на гнилой, разлагающийся, голубиный труп.

— Терпи! — прорычал орк, удерживая Хаджара от попытки рвануть в озеро. — Терпи, охотник!

И Хаджар, опомнившись, обнаружив себя в тесных объятьях Степного Клыка, прикрыл глаза и глубоко задышал. Он чувствовал, как какая-то странная, чуждая ему энергия, минуя Ядро, растекается по меридианам и узлам. Но вместо того, чтобы скапливаться в них, она буквально впитывалась в стенки, делая их еще крепче и ярче, чем прежде.

— Что… — кха-кха-это?

— Секрет наших племен, — пояснил Степной Клык. — Волчий Отвар. С детства наши детеныши, каждый первый снег, выпивают его по одной капле.

— Одной, — Хаджар едва было не закричал от последовавшей за отвратным вкусом боли. — КАПЛЕ?!

Степной Клык вновь схватил его сзади. Сцепив свои огромные ручищи замком на груди Хаджара, он удерживал его на месте. И, видят Вечерние Звезды, не сделай он этого и в жуткой агонии Хаджар мог бы навредить сам себе.

Вот теперь, как и положено жутким орочьим отварам, действительно последовала вспышка адской боли. Даже простое касание к узлам и меридианам, вызывает ощущения схожие с тем, когда раскаленное железо прикладывают к оголенному нерву.

А здесь складывалось такое впечатление, будто сотни жалящих слепней решили впиться в каждый миллиметр энергетического тела Хаджара.

— Ты не пил этого отвара никогда в жизни, охотник и потому нужно было приготовить ту дозу, которую свободный орк выпивает к двадцати пяти полным зимам. Именно к этому времени он становиться крепче камня.

— Про…кля…тье.

Хаджар плохо слышал и видел. Боли было столько, что он терялся в ней. Но, закаленный путешествием души в мир Духов, он смог выдержать это испытание.

— Еще не все, охотник, — шептал на ухо орк. — силу нельзя выпить — её можно лишь добыть. Добыть самостоятельно.

— Что?! — сквозь туман, с трудом протолкнул Хаджар.

— Эффект от Волчьего Отвара скоро пройдет. Чтобы этого не произошло, тебе нужно подвергнуть свое тело смертельному испытанию.

Почему-то в ускользающем сознании Хаджара промелькнуло сравнение с тем, как кованный меч опускают, чтобы закалить, в холодное масло. И, если ковка была удачна, то меч станет только крепче, а если нет — потрескается и развалится.

— Видишь этот водопад? — орк указал на огромный, падающий из черного неба, поток воды. — Он рожден в землях Да’Кхасси. Эта вода может утопить в себе даже Ярость Медведя. А камни, которые он укрывает, рассечь плоть моего вождя. Этот водопад — смерть.

Меркнущий взгляд Хаджара с трудом различал камни, не говоря уже о яростном потоке воды. Тот и вовсе представлялся ему голубой полосой, расчерчивающей подступающий со всех сторон мрак.

— И?! — прошептал Хаджар.

Он почти не стоял на собственных ногах. Разожми свою объятья Стальной Клык и Хаджар бы полетел головой на камни. У всего в этом мире существовал свой предел прочности и Хаджар был уверен, что стоит на пороге собственного. Его сейчас смог бы отправить к праотцам щелчок по лбу от ребенка.

— Заберись на него. Если сможешь достигнуть вершины — пусть не вся, но большая часть Волчьего Отвара усвоится. Забери на водопад, Дархан. На его вершине тебя ждет сила.

И руки степного клыка разомкнулись.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 589**

Хаджар покачнулся, но устоял на ногах.

Не потому, что нашел в себе, как герои баллад, какие-то сокрытые силы. Не потому, что увидел силуэт Элейн или Анис, который маячил бы перед ним. И вовсе не из-за того, что где-то там, по ту сторону горного хребта, готовили свои полчища к атаке демоны, грозящие уничтожить обе империи.

Нет, все бы это звучало, как, и любое другое превозмогание, очень красиво и пафосно, но было бы ложью.

Хаджар устоял на ногах по одной простой причине — он должен был. Он должен был взобраться на этот клятый водопад, чтобы стать сильнее. И, будь тот хоть в тысячу раз выше и в сто раз опаснее, он все равно бы сделал это.

Потому что Степной Клык был прав — силу нельзя было получить, только взять своими руками, при этом по самое плечо погрузив их в кровь.

Собственную кровь.

Стуча зубами от боли, Хаджар сделал неловкий шаг вперед.

Вода в озере оказалась даже холоднее, чем снега на вершинах Балиумских гор. Этот холод, будто живой, проникал в каждую клеточку Хаджара. Но он вовсе не унимал боль, разливающуюся по телу, а только делал её более четкой и явной.

Но, несмотря на это, Хаджар был рад озеру. Оно помогало ему стоять более прямо.

Подняв голову, он посмотрел на черное небо. С очередным росчерком алой молнии и раскатом яростного грома, на лицо Хаджару упала острая, холодная капля.

— Только этого не хватало, — выругался Хаджар.

Сделал он это с трудом — губы и язык плохо его слушались, а каждый звук, рождающий в гортани, отзывался очередным приливом боли.

Когда Хаджар дошел до водопада, то с неба уже лился тяжелый, проливной дождь. Каждая его капля, будто арбалетный болт, почти рассекали кожу Хаджара. И он был уверен, не бейся в его груди Драконье Сердце, он бы мгновенно погиб под местным дождем.

— Проклятье, — прорычал Хаджар, буквально вонзая руку в мощный водяной поток.

Если капли дождя казались падающими с неба арбалетными болтами, то сам водопад ощущался как топор палача. Хаджар мог поклясться, что услышал хруст своих костей и треск кожи.

Но стоило его физическому телу поддаться давлению воды, как энергетическое тело тут же вспыхнуло ярким, синим светом. И свет этот испускало вовсе не Ядро Хаджара, а каждый канал, даже самый мелкий, похожий на нить.

Складывалось такое впечатление, что на краткий миг не просто маленький участок в районе солнечного сплетения стал центром его силы, а весь узор меридиан и соединявших их узлов.

Свет, источаемый его энергетическим телом, влился в руку и боль от воды слегка притупилась. Хаджар почувствовал, как-то место, куда пришелся удар водопада, стало крепче. И чем дольше оно находилось под давлением водяного потока, тем крепче становилось.

Хищная улыбка слегка исказила лицо Хаджара.

В своем детстве он часто видел картины и гобелены, изображавшие тренировки героев древнего Лидуса. Те, в поисках силы, часто медитировали под водопадами, которые мириадами ударов обрушивались на их тела.

Сидеть под водопадом? Ха!

Хаджар вонзил в поток вторую руку и стиснул зубы. Не от боли, нет, а от ощущения, что он сознательно идет в распахнутые объятья давно уже ждущей его смерти.

Костлявая с косой столько раз упускала из своих пленяющих объятий простого адепта, что, наверное, устала уже за ним гоняться. А теперь Хаджар, будто римский глупец, сам пытался напрыгнуть на меч.

Следом за руками, он согнул ногу в колене и поставил её на уступ. А затем, полностью исчезая внутри водяного потока, поставил и вторую.

На его тело, укрепленное лишь драконьей кровью, обрушились тонны воды, каждая капля которых ощущалась ударом кинжала воина, осознавшего Единство с миром.

Рыча, стискивая зубы, Хаджар, преодолевая мощь водяного потока, поднял правую руку и положил её на следующий уступ.

Вновь, но теперь куда ярче прежнего, вспыхнуло энергетическое тело. Хаджару даже показалось, что в заглушенном ревом водопада, громовом раскате, он услышал отчетливый волчий вой.

По его руке, кроме ледяных потоков воды, теперь стекали ручейки горячей крови. Камни, которые тысячи лет точил водопад, оказались острее, чем лезвие артефактного оружия уровня Земли.

Через мгновение кровь потекла и по левой руке Хаджара, а затем по его плечам, по торсу, по ногам. Прижимаясь всем телом к скалам, он ощущал себя муравьев, ползущим по терке на встречу своему неизбежному концу.

Но стоило камням рассечь его плоть, как тут же яркость мередиан и узлов становилась еще больше. Энергия из них вливалась в физическое тело, заставляя порезы затягиваться, а кровь восстанавливаться.

Хаджар продолжил подниматься по водопаду. Сквозь пелену боли, вызванную водой, камнями и отваром, он пытался контролировать каждое свое движение. Любая ошибка грозила тем, что он сорвется с уступа и до озера долетят лишь рассеченные куски его тела, а не он сам.

Продвигаясь все выше и выше, Хаджар не раз и не два замирал, прижимаясь всем телом к камням. Те кинжалами вонзали в его плоть, пронзая мышцы и царапая кости. Кровь и энергия бурлили в Хаджаре.

Постепенно, пробираясь все выше и выше, он начал несколько иначе ощущать свое энергетическое тело. Раньше ему казалось, что оно, пусть и находясь внутри него, все е чем-то отделено. Возможно той пустотой, которая разграничивала пространства энергетического мира.

Но теперь он все явственней ощущал, что каналы, меридианы и узлы находятся внутри его тела. И, каждый раз, когда ему требовалось, они питали его тело энергией.

Не забирали ту из ядра, а благодаря алхимии орков, питали самостоятельно. Как если бы каждый миллиметр энергетического тела стал этим самым Ядром. И происходило это не в мыслях и метафорах Хаджара, а на яву.

— Аргха! — закричал он скорее от азарта и ярости, нежели от боли и, вырвав руку из потока воды, опустил её на очередной каменный уступ.

Он понятия не имел, сколько часов взбирается по клятому водопаду, но сейчас видел, как безумные слова Степного Клыка становятся правдой.

Опустив ладонь на уступ, он ожидал, как по плоти вновь потекут струйки горячей крови, но… этого не произошло. Каменный уступ, остроты настоящего артефакта, не смог рассечь ладонь Хаджара.

Во всяком случае — не сразу. Лишь после десятка секунд, в течении которых Хаджар всем телом повис на одной только правой руке, по его предплечью лениво заструились мгновенно смываемые алые струйки.

Говорят, что Повелитель, один из величайших мечник Дарнаса, Наставник Орун смог довести свое тело до крепости артефакта Земли.

Что это означало?

Что даже если Хаджар, обладая Императорским оружием, нанесет по нему свой самый лучший, убийственный удар, то почувствует, будто ударил не плоть, а артефактную броню. Может у него получится оставить маленькую царапину.

А простой Небесный Солдат, обладающий мистериями Владеющего и Небесным артефактом, даже на это не окажется способен.

И, может, после этого водопада Хаджар и не станет обладать телом крепости Земли, но Духовный уровень он явно оставит позади…

В очередной раз убедившись в относительности градации пути развития, Хаджар сделал мощный рывок и, расцарапывая, а не разрезая тело, продолжил взбираться.

Азартная улыбка на его лица становилась все шире, а затем разом померкла.

Сквозь поток воды он увидел клубящийся мрак. Он, почти добравшись до истока водопада, достиг уровня, когда черные облака оказались на расстоянии вытянутой руки.

И это было никакая не метафора.

Красная молния, речным крокодилом, пронеслась мимо, а гром обрушился на Хаджара с такой силой, что их ушей потекла кровь.

— Проклятье, — выругался Хаджар, но не услышал своего голоса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 590**

Продвижение Хаджара замедлилось. Находить уступы, прижимаясь всем телом к острым скалам, выдерживая при этом многотонные удары падающей воды, и раньше было тяжело.

А теперь это приходилось делать в абсолютном мраке, выдерживая порой абсолютно сокрушающую боль.

От грома, способного разорвать голову, спасала окутавшая уши вода. Но именно она, спасающая от грома, предательски подчинялась разрядам алой молнии.

Каждый раз когда те, скоростной вспышкой, рассекали мрак и вонзались в поток падающей воды, Хаджар застывал на месте.

Он, терпя разряды, распространяющиеся по потоку жидкости, был уверен в том, что стоит им только попасть в него самого и дом праотцов окажется куда ближе, нежели следующий уступ.

Так, постепенно, он продвигался по миру тьмы. Лишенный всяческих мыслей и эмоций, полз на встречу опасности, встречая её так, как лишь безумец может встречать вожделенную им бурю.

Молнии рассекали черные облака. Они вонзались в водопад и били рядом с руками и ногами Хаджара. А тот опирался на острые уступы, рассекая свои кожу и мышцы.

Энергия из все уплотняющихся и наливающихся светом меридиан и узлов, вливалась в него. В какой-то момент, провеся на уступе около минуты, Хаджар понял, что кровь больше не стекает по его руке.

Будь он проклят, если в этот момент не достиг некоей промежуточной стадии между крепостью уровня Духовного артефакта и уровня артефакта Земли.

Но не это сейчас волновало Хаджара. Возможно, к этому моменту он уже закончил тренировку Степного Клыка и достиг того максимума, на который был способен на текущей ступени пути развития. И, наверное, любой разумный человек повернул бы обратно.

Подальше от ярости водной и небесной стихии. Но Хаджар видел в водопаде, в алых молниях и черных облаках, не абстрактные элементы природы, а своих противников.

А Хаджар Дархан никогда в жизни не поворачивался к противникам спиной. Он не избегал трудности, а встречал их лицом к лицу. И сейчас он боролся не за то, чтобы стать сильнее, а чтобы забраться на вершину водопада.

В очередной раз доказать себе — он способен преодолеть на пути к своей заветной мечте любые трудности. А если он не сможет и не справиться сейчас, если отступит, то, когда перед ним окажется следующая преграда, но свернет опять. И зачем же тогда ему жить, если он никогда не сможет дотянуться до своей цели.

— АРГХ! — с очередным рыком Хаджар пронзил рукой черноту облаков и синь водопада.

Он ожидал, что опять схватиться за уступ, но рука нащупала лишь пустоту. Пошарив её немного, он действительно схватился за скалу. Но та была грубой и шершавой, не обточенной водой.

Хаджар двумя рывками отправил себя в короткий полет и, будто карп, который смог вынырнуть из реки, пролететь через небесные врата и стать драконом, он вылетел на свет.

Здесь, на вершине горного водопада, сидя на камнях в одних лишь только штанах, он подставлял лицо ветру и дождю.

Капли больше не резали его лицо. А холод не пронзал тело. От его крепких, налитых кровью мышц, поднимались клубы пара.

Хаджар, глядя на темное, но не черное небо, наслаждаясь белыми молниями, чувствовал в себе силу, которой не ощущал прежде.

Ему внезапно захотелось побежать не перегонки с Азреей. Захотелось вызвать на бой личного ученика школы Святого Неба — Пьяного Листа… ну или как там звали это двуполое чудовище.

Хаджар чувствовал себя заново родившимся. Более сильным. Более крепким. И куда как более целостным.

Он даже не обратил внимание на то, что на его правой руке, где красовалась красная татуировка его Имени, добавился новый, мистический иероглиф.

Прикрыв глаза, подставляя лицо потокам дождя, он наслаждался яростным громом. Тот рокотал над его головой и бушевал под ногами, где клубились черные облака, укрывшие от «настоящего» неба земли Да’Кхасси.

Как и любые демоны, они не любили небо и потому закрыли его пеплом вулканов.

— Здравствуй, Северный Ветер.

Хаджар, почему-то, знал, кого увидит перед собой.

Открыв глаза, он посмотрел на свою правую ладонь. Недавно он, открыв её, ловил капли дождя, наслаждаясь тем, как те омывают затягивающиеся шрамы.

Теперь же там стояла миниатюрная, но миловидная девушка. Хаджар бы не ошибся, сказав, что это «чудо» было в росте не больше его указательного пальца.

Будто созданная из золотой энергии, она бесстрашно взирала на Хаджар. И, видят Вечерние Звезды, это была сильнейшая из фей, что когда-либо видел Хаджар.

А видел их он, без преувеличения, больше, чем любой другой житель Дарнаса или Ласкана.

— Приветствую, посланница богов, — поздоровался Хаджар.

Он чувствовал, что во власти этого миниатюрного существа, было уничтожить не только его самого, но и весь горный хребет вместе со всеми демонами в придачу.

А золотое свечение, окутавшее фею, напоминало свет, излучаемый тем, кто в свое время уничтожил древнюю цивилизацию магов.

— Меня послали сказать тебе, Северный Ветер, что твои деяния угодны богам.

Хаджар прищурился.

— Низшие демоны, прорвавшиеся в мир смертных, нарушили Законы Магистрата, запрещающие сущностям высоких миров вмешиваться в ваши дела. Их уничтожение угодно Седьмому Небу.

— Кажется раньше Седьмое Небо не особо заботили прорывы и…

— Я не удивлена твоим обидам, мальчик, — перебила фея. — то, что произошло с твоей семьей лишь роковая случайность и один из посланников предлагал тебе переписать судьбу и исправить ей. Ты отказался.

— Переписать судьбу, но только мою, — Хаджар сделал ударение на последнем слове. — а сколько миллионов помимо меня страдает от дел твоих хозяев. Я…

Хаджар не понял, что произошло, но внезапно его губы сомкнулись и он больше не мог ими пошевелить.

— Не путай меня с теми, кто встречался тебе прежде, — насмешливо произнесла фея. — и не надейся, что Повелитель Кошмаров сможет и дальше приглядывать за тобой.

Хельмер приглядывал за ним?!

Хотя, учитывая, что они заключили аж две сделки, это было вполне логично. Наверняка демон хотел проконтролировать свои инвестиции. Хотя Хаджар пока так и не ощутил хоть какую-то помощь со стороны Повелителя Кошмаров.

— Его тьма ничто перед светом моего мастера, — продолжила фея. — Отныне это я, Фрея, буду следить за тобой.

Хаджар облегченно выдохнул — он снова смог говорить.

— И чем я обязан такой чести.

— Не ерничай, смертный, — вспышка молнии рассекла небо. — И не думай, что ты особенный. В мире много тех, кто недоволен Седьмым Небом. За этими глупцами, стремящимися разрушить равновесие, тоже присматривают. И таким нет числа.

— А за ними тоже ты приглядываешь? — спросил Хаджар. — Или тебя только ко мне приставили.

Очередная молния сверкнула у него над головой.

— Я пришла передать слова, — ответила Фрея. — а так же предупредить тебя, смертный. Как только ты нарушишь закон Магистрата, я уничтожу тебя и тот поганый осколок врага, что заточен внутри твоей души.

Со следующей, особо яростной и золотистой вспышкой молнии, фея исчезла. Хаджар остался сидеть на вершине водопада в абсолютном одиночестве.

Он размышлял над словами феи.

Действует ли он на благо богам или нет — да плевать. Да’Кхасси угрожали его родине, а значит они должны были быть уничтожены. Именно так внутри него думал Безумный Генерал и, в этом случае, Хаджар был с ним согласен.

Раскинув руки, повернувшись к небу лицом, а к черным облакам спиной, он протянул средний палец к небу и шагнул спиной назад.

Его ждала битва.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 591**

Пронзив собой черные облака, Хаджар с немыслимой скоростью помчался прямо на скалы, укрытые тонкой прослойкой холодной воды.

Падение с такой высоты, даже учитывая, что тело Хаджара теперь было крепче, чем артефакт уровня Духа, все равно грозило бы смертью.

Шум ветра бил по ушам набатным колоколом, а встречные потока воздуха ножами резали глаза, вымывая из них нити слез.

Взмахнув рукой, Хаджар используя волю и мистерии Духа Меча, создал вокруг себя ореол призрачного клинка.

Через почти минуту Хаджар рухнул в озеро, поднимая вокруг себя целый водяной столп. Меч, созданный им, пронзил скалы почти на метр в глубину. И, пускай это произошло с учетом скорости падения, но даже так — было очевидно, насколько Хаджар стал сильнее.

Поднявшись и откинув волосы назад, Хаджар достал из пространственного кольца свои потрепанные одежды и, накинув их на плечи, подошел к Степному Клыку.

Орк, все так же сидящий скрестив руки, лениво приоткрыл глаза. Более того, Хаджар заметил в них нечто, похожее на удивление.

— Неужели не ждал меня увидеть? — улыбнулся Хаджар, выжимая штаны от воды.

— Три дня почти истекли, — прохрипел краснокожий.

— Три дня?

Хаджар посмотрел на водопад. Ему показалось, что он потратил максимум пол дня, а оказалось, что в шесть раз больше. Хотя, учитывая все, что он пережил за время подъема, вполне возможно, что Степной Клык на несколько часов преуменьшил.

— Тогда возвращаемся, — заторопился Хаджар. — Нас уже заждались.

— Да, конечно.

Хаджар, не дожидаясь Степного Клыка, пошел в обратный путь. В его сознании, несмотря на попытки не думать о Фрее и её словах, постоянно прокручивалась недавняя сцена.

Если богам так угодно, чтобы Да’Кхасси закончили свое существование, то почему они не вмешались ранее? Вроде как их феи, посланники Седьмого Неба, не только глашатаи воли мифических небожителей, но еще и эмиссары.

При необходимости, как можно было убедиться на примере истории семьи Хаджара, они действительно могли вмешиваться в жизнь смертного мира.

Но тогда почему одну могущественную фею, пусть ту же самую Фрею, не отправили решить проблему? Этому маленькому золотому огоньку хватило бы нескольких ударов, чтобы изничтожить всех присутствующих на многие километры вокруг Да’Кхасси.

Но при этом боги, почему-то, не вмешивались, занимая неожиданно нейтральную позицию.

Или, может, они вмешались, и свое видение шаман получил не благодаря случайному озарению, а…

Внезапно Хаджар ощутил позади себя смертельную опасность.

Не успевая использовать Зов или призвать в реальность Черный Клинок, он, действуя инстинктивно, развернулся на пятках и выставил перед головой, куда приходилась угроза, предплечье.

Удар, врезавшийся по его руке, создал волну силы, которая раздробила лежавшие неподалеку камешки и оставила на массивных валунах глубокие трещины.

Сам же Хаджар, вместе с пяти метровым пластом земли, ухнул на несколько пальцев вниз.

— Около двух третей, — произнес Степной Клык, убирая топор обратно за пояс. — Примерно столько Волчьего Отвара смогло усвоить твое тело.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Он опустил онемевшую руку и, второй, невредимой, смахнул струйки крови, лезущие из длинного, но неглубокого пореза. Тот уже, подтверждая успешность тренировки и то, что зелье орков соединилось с драконьим сердцем, постепенно затягивался.

— Я же говорил, — краснокожий вновь продемонстрировал два длинных, желтых клыка. — тренировка закончится лишь тогда, когда ты сможешь выдержать один удар моего топора.

— А если бы не смог?

— Если бы не смог — не смог бы и на водопад взобраться, — парировал Степной Клык в своей привычной, абсолютно спокойной манере. — Но я рад, что испытания пошли тебе на пользу. Ты стал сильнее, чем в нашу первую встречу. И, если будет на то воля Предков, я бы хотел еще раз сойтись с тобой в поединке.

Хаджар смерил взглядом своего краснокожего напарника. Ему тоже было интересно, насколько сильнее он стал благодаря учениям Степного Клыка. Но сейчас было неподходящее, для таких сражений, время. О чем Хаджар и сообщил Степному Клыку.

— Тогда, как вернемся, — сказал он и едва ли не вальяжно зашагал в сторону и «лагеря». — И, надеюсь, в этот раз ты не будешь использовать свои подлые, человеческие приемы. Они не достойны свободного охотника.

Хаджар, чуть слышно выругавшись, поспешил следом.

Путь обратно, пусть и кажущийся намного проще, быстрее и короче, все же оказался задачей сложной. И, чтобы хоть как-то разбавить гнетущую атмосферу приграничных к Да’Кхасси земель, Хаджар решил узнать деталь, которая волновала его в последнее время.

— Степной Клык, — окликнул он орка.

Они как раз перебирались через высокий скалистый хребет, который служил условной границей между землями демонов и человеческим приграничьем.

Здесь, на этой границе, даже воздух казался чище и не таким вязким.

— Меньше говори, охотник. Слова — помеха делу.

В данном случае Хаджар и без наставлений краснокожего гиганта прекрасно знал, что во время охоты слова — непозволительная роскошь. Более того, на языке жестов он разговаривал ничуть не хуже, чем на родном Лидусском.

— Что означает ваш жест?

Степной Клык обернулся.

— Какой именно?

Хаджар, неумело и не так… грациозно, наверное, как другие орки, двумя пальцами коснулся груди, затем лба, а потом будто что-то отправил к небу.

Видя костные движения человека, Степной Клык слегка скривился. Но по нему было видно, что ему лестно от такой заинтересованности в культуре свободных орков.

— Когда мы касаемся сердца, — он поднес пальцы к груди. — то приветствуем свой дух. Когда касаемся головы, — пальцы переместились ко лбу. — то соединяем дух с памятью, в которой живут предки и семья. А затем всем этим, самым сокровенным сокровищем, мы делимся, — орк отправил пальцы к небу. — с бесконечным круговоротом жизни, который вы, люди, называете рекой.

— Дух. Память. Река Мира, — запомнил Хаджар. Признаться, ему понравилось это приветствие даже больше сложенного кулака и раскрытой ладони страны Бессмертных. У них это означало единение силы и мудрости. — Ты не против, если я позаимствую этот жест у вашего народа?

Улыбка Степного Клыка стала еще шире.

— Может ты и не был рожден орком, — произнес он. — но я ты прошел все испытания, что проходит любой свободный орк. Ты обрел свой дух, и ты смог получить силу Волчьего Отвара. Может ты и не орк, но я чувствую в тебе охотника. Такого же, как я сам.

Краснокожий протянул Хаджару руку. Удивительно, но этот жест, когда два человека сжимали друг другу предплечья, оказался не только интернациональным, но еще и межрасовым.

— Вместе мы вернемся в степи, — Степной Клык, после того как Хаджар ответил на жест, повернулся на восток. — Я познакомлю тебя с Журчащей Песней. Она готовит лучшего кролика, что я когда-либо ел.

— Звучит хорошо, — согласился Хаджар.

— Да, — протянул, кивая, Степный Клык. — хорошо.

Спустя несколько часов они вернулись в лагерь. К этому моменту Дерек не только успел нарубить досок, но и заделать ими оставшиеся пробоины во внешней ошибке и в перекрытиях на палубе и трюме.

Сестры закончили латать парусное вооружение. Пусть оно и не блестело той, видимой невооруженному глазу энергией, что и раньше, но выглядело куда как лучше, нежели просто груда порванного тряпья.

— А вы не торопились! — вместо приветствия прокричал им юноша-Ласканец.

Алея и Ирма лишь улыбнулись и помахали замазоленными ладошками.

— Ну что, — Хаджар, поднявшись по трапу и дождавшись, пока поднимется и Степной Клык, поймал прыгнувшую на руки Азрею. — поставим мачту и в путь?

— И в путь, — хором грохнули ученики школы «Красного Мула»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 592**

— Осторожней, осторожней! — кричал Дерек.

— Да помолчи…

— … ты!

Обе сестры, держащие канаты, соединявшие парус с мачтой, от натуги уже покраснели. Хаджар и Степной Клык, в обнимку держащие с разных сторон многотонную артефактную мачту и вовсе походили на Да’Кхасси.

От напряжения сосуды в их глазах полопались.

Дерека специально отстранили от работ. Не то, чтобы он был слабым или хилым, но после трехдневного опыта плотника, находился не в лучшем своем состоянее.

— Левее! — кричал он, направляя движения Хаджара и Степного Клыка. — Да нет, другое левее! Ну, для вас правее! Хотя нет — левее!

Хаджар, мысленно, вспомнил все известные ему ругательства на всех языках. Он успел проклясть Дерека вплоть до десятого колена по отцовской и материнской линии, предположив худшее. То, что зачали его в хлеву, а в самом процессе принимали участия все копытные животные, которых он только мог себе представить.

Не успокоившись на этом, Хаджар вспомнил знаменитые речевые обороты Неро. А уж брат знал их столько, что любой портовый грузчик счел бы за честь записать несколько за принцем Лидуса.

— Все, ставьте!

Этой команды Хаджар уже ждал больше, нежели, в своей время, возможности лечь вместе с женщиной. А, учитывая, что он провел в обличии жуткого, безногого уродца почти одиннадцать лет, что являлось больше, чем третью его жизни, то это о многом говорило.

Вместе с орком они поставили мачту в заранее выдолбленный для этого паз. Как только две части мачты соединились, Дерек тут же скрепил их тремя железными ошейниками, а затем подпалил остатки животного клея, приготовленного орком.

Алея и Ирма, отпустив паруса, рванули к остальным членам отряда. В руках Алеи вспыхнули энергетические иглы, которыми она тут же принялась сшивать разорванные нити артефактного строения.

Хаджар же со Степным Клыком синхронно рухнули на холодные, омытые проливным дождем доски верхней палубы. Оба они тяжело дышали, но постепенно приходили в себя.

— Я хочу порвать этого человечишку, — прохрипел Степной Клык.

Достаточно громко, чтобы это услышал Дерек и достаточно грозно, чтобы заставить поверить в свои намерения. Парнишка вздрогнул и даже потянулся к кинжалам.

Все же, даже после всех, совместных с орком приключений, тот все равно оставался для него «немытым зверем», а не союзником. Пусть даже и временным.

— Он нам еще может пригодиться, — еще глуше, чем краснокожий, прохрипел Хаджар.

Если бы не Волчий Отвар, он сомневался, что вообще смог бы поднять эту махину. С виду сравнительно небольшая, она оказалась тяжелее, чем можно было бы себе представить.

— Хм, — протянул орк. — возможно… если закончится провиант, то я смогу…

Договаривать Степной Клык не стал, да этого и не требовалось. И так было понятно, что и как он сможет сделать с Дереком. При всей, опять же — сравнительной силе пути предков, сохраненном орками, они почему-то не могли обходиться без пищи и воды.

Было ли это связано с особенностью их расы или же развития — Хаджар не знал. Но надеялся, что после приема Волчьего Отвара ему не потребуется вновь возвращаться к рациону смертных.

Нет, для удовольствия вкушать пищу и напитки, это иногда даже приятно. Но в том, чтобы не нуждаться в еде и воде имелись свои, неоспоримые для странника и адепта, преимущества.

— Ладно, хватит с шутками, — Хаджар, отдышавшись, поднялся на ноги.

Он протянул руку краснокожему и, судя по лицу последнего, тот вовсе не был настроен шутить. Так что оставалось надеяться, что орк взял с собой достаточно провианта, чтобы не пришлось отбивать Дерека.

Не потому, что Хаджар питал к нему какие-то особые чувства, просто для управления пусть и требовался всего один человек, но чем больше — тем лучше и проще.

Когда Хаджар встал за штурвал, то Алея с Ирмой уже закончили латать энергетическую структуру мачты.

Опустив ладони на старую, шершавую древесину рулевого устройства, Хаджар ощутил прилив какой-то практически детской радости.

Сколько раз, еще живя в королевском дворце Лидуса, Хаджар воображал, что он стоит за штурвалом дерзкого и обязательно пиратского судна, бороздящего бескрайние океанские просторы.

Просторы полные опасностей и загадок, таинственных островов, полных мистических секретов и испытаний.

И теперь, спустя десятилетия, он действительно стоял за штурвалом старой, видавшей виды шхуны.

Проведя пальцами по штурвалу, Хаджар посмотрел на свою «команду». В голову пришло лишь одно название:

— Пьяный гусь, — сказал Хаджар.

— Что? — едва ли не хором грохнули ученики школы «Красного Мула». Степной Клык промолчал, но ему, как называлось судно и называлось ли оно вообще, было без разницы.

— Я дважды останавливался в гостиницах с таким названием, — пожал плечами Хаджар. — так что, думаю, это знак. А к знакам, как говорят некоторые суеверные, стоит прислушиваться.

Дерек уже открыл было рот, чтобы возразить, но натолкнулся на пронзающий и слегка голодный взгляд краснокожего.

— А что, — как-то нервно засмеялся баронский сынок. — неплохое название.

Сестры просто отмахнулись, а Ирма принялась играть с Азреей.

Хаджар, повернувшись к горам, схватился за штурвал. Рядом с рулевой стойкой находилась одна единственная педаль. И из всех присутствующих лишь он один хоть раз путешествовал на воздушном судне, так что роль рулевого была определена заранее.

— Не так я себе представлял свой первый полет, — вздохнул Хаджар.

В его руках была техника медитации «Путь Среди Облаков». Равная уровню Неба, она дарила по завершению адепту уникальную способность, которую не получишь простой техникой.

Путь развития, созданный расой драконов, позволял им путешествовать по небу даже в человеческое обличие.

— К Высокому Небу, — махнул рукой Хаджар и надавил на педаль. — а ведь двусмысленно получилось, — договорил он, но своего голоса уже не услышал.

Стоило только педали коснуться палубы, как где-то в трюме засверкали энергетические кристаллы. По словам моряков с «Крыльев Рух», они создавали совместно алхимиками и артефакторами и служили чем-то вроде естественных накопителей.

Хаджар, с прицелом на будущее, предусмотрительно завалил почти весь трюм кристаллами, снятыми с галеона. В отличии от магического иероглифа, который они и запитывали силой, им не требовалось ничего, кроме присутствия Реки Мира. А она, насколько знал Хаджар, пронзала все сущее.

Энергия из кристаллов, по специальным энергетическим канатам, шла в иероглиф, а тот уже, создавая свою уникальную магию, каким-то образом поднимал корабль в воздух.

Хаджар понятия не имел, каким именно. Потому что, даже если бы и знал, то вряд ли рискнул бы с кем-то делиться. За производством воздушных судов обе империи следили ничуть не менее пристально, чем за алхимией и артифакторикой.

Эти три отрасли производства считались основной не только экономика, но и в принципе — существования Дарнаса и Ласкана.

— Мне кажется или ничего не…

Не успел Дерек договорить, как доски затрещали, а болты в заплатках на корме начали вибрировать. Несколько из них, не выдержав напряжения, вылетели с такой скоростью, что на десятки сантиметров пробурили крепкие скалы.

— Проклятье, — прошипел Хаджар. — держись, малышка. Не разваливайся. Твое время еще не пришло.

Корабль, все с тем же треском и гулом, шатаясь из стороны в сторону, заставляя всех похвастаться за канаты и корму, начал постепенно выбираться из плена «лесов». С трудом, грузно, он поднимался все выше и выше, но с каждой секундой вибрация становилось все сильнее.

— Не выдержит! — перекрывая гул, закричала Алея. — Надо прыгать!

— Пока рано! — отвечал Хаджар. — Выдержит!

Особой уверенности он в своих словах не ощущал,

но, тем не менее, слепо верил в то, что шхуна взлетит. Просто не могла не взлететь…

Когда вылетело еще несколько «заклепок», Хаджар, рыча, дернул на себя длинный рычаг, отвечающий за направления движения энергии в иероглифе.

Поставив рычаг в «вертикальное» положение, он надавил на педаль и прошептал:

— Подсоби, старый друг.

Отрезанный от ветра печатью Духа Меча, он просто никак не мог повлиять на одну из древних стихий. Но, будто услышав за спиной хлопки крыльев, Хаджар внезапно понял, что ветер сменил свое направление. И теперь попутный, южно западный ветер, шквалом наполнил их паруса и потянул корабль вверх.

Вибрация постепенно унималась, а гул исчезал. Вокруг судна, мерцая, поднималась пелена защитных заклинаний. Скалы отдалялись, превращаясь в размытые точки. Вместе с ними исчезал и водопад, а черные облака, на миг окутав щиты, остались под кормой.

Будто черное, застывшее море, они стелились под килем.

— Взлетел, — облегченно выдохнул Хаджар, до самого конца не очень веривший в успех их авантюры. — Ну, теперь самый полный вперед.

Выставив рычаг в положение «Горизонт», он крутанул штурвал и заложил вираж.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 593**

Скорость шхуна набрала немалую. На такой путь от Даригона до Даанатана занял бы не больше четырех дней. Что наводило на мысль, что Хаджару неслабо повезло с «находкой».

И, пусть Дерек и лил слюни на палубу «Пьяного Гуся», но Хаджар уже считал корабль своей собственностью. А отнять собственность у Безумного Генерала, это надо быть еще более безумным, чем он сам.

Хаджар, уже час стоявший у штурвала, находил в такой скорости не только безусловные плюсы, но и свои минусы. Да, под ними стелились черные облака, закрывавшие их от взора Да’Кхасси. Но над их собственными головами блестели грозовые тучи, из-за которых не было видно ни луны, ни солнца, ни звезд.

Кто знает, в какую сторону они шли по морю из черных облаков.

— Ты держишь верный курс, охотник, — произнес Степной Клык.

Орк передвигался по палубе исключительно держась двумя руками за бортик. Оказалось, что могучий краснокожий гигант банально боится летать. При этом он страдал какой-то странной разновидностью морской болезни.

Кожа Степного Клыка слегка посерела, а синие татуировки, в том числе и именная, потускнели. Складывалось впечатление, что в отрыве от земли, он потерял большую часть своих сил.

— С чего ты взял? — настороженно спросил Хаджар.

Если его предположения были верны, то боевая мощь отряда разом сократилась едва ли не на треть.

— Посмотри туда, Дархан.

Дрожащим пальцем, но не от страха, а от слабости, он указал на северо-восток. И, если у орка палец затрясся не от страха, то вот Дерек, ставший свидетелем этого разговора, явно начал пусть и не трусить, но волноваться.

Прямо по их курсу между синеватыми грозовыми тучами и черными облаками появилось нечто, похожее на водоворот.

Пространство, в котором сливались потоки разнонаправленных ветров, гонящих за собой грозу и черноту пепла, сливались в неистовых завихрениях. И, не хватало природной аномалии, так над этими завихрениями еще и какие-то твари летали.

Помесь змеи и птицы. Длинные, метров в десять, чешуйчатые тела были увенчаны тремя парами белых крыльев. Их длинные перья неистово трепыхались на ветру, создавая тот самый звук, что уже с четверть часа тревожил Хаджара.

— Ну теперь понятно, почему корабли здесь пропадают, — произнес Хаджар.

Достав подзорную трубу, он попытался было найти обходной путь, но еще до того, как он поднес окуляр к глазам, его остановил Степной Клык.

— Кратчайший путь к логову Короля Да’Кхасси, по словам шамана, находиться в гнездовье бури. Теперь я понимаю, что это такое.

Хаджар перевел взгляд с орка на яростный вихрь, кишащий жуткими монстрами, а потом опять посмотрел на краснокожего.

— Вы серьезно собираетесь лететь туда?! — закричал Дерек.

На его крик оглянулись и Алея с Ирмой. Они пытались разобраться с поврежденными пушками. Не то, чтобы девушки понимали в оружейном деле, просто при помощи энергетических нитей можно было не только артефакты чинить, но и простые вещи. Коим и являлось пушечное вооружение старой шхуны.

— Мы серьезно собираемся туда лететь? — переадресовал вопрос Хаджар.

— Это кратчайший путь, — повторил Степной Клык. — и, кто знает, где мы окажемся, если проигнорируем совет шамана.

Хаджар кивнул. Он понятия не имел, где они находятся. Да и без нейросети его навигационные способности ограничивались возможностью определить по звездам направления света, а никак не точное положение.

— Ох боги, — застонал Дерек. — ох боги!

Парнишка побежал к мачте, отвязал страховочные канаты и помчался к девушкам. Объяснив им ситуацию и выслушав испуганные недовольства, он начал самостоятельно обвязывать их пояса.

Пока Ласканцы были заняты делом, Хаджар решил прояснить несколько моментов.

— Скажи мне, Степной Клык, — обратился он к орку. — насколько ты ослаб?

Сперва тот попытался все отрицать, но, тяжело вздохнув, посмотрел за борт и, видимо тут же пожалев, об этом, повернулся обратно к Хаджару.

— Сила свободных орков исходит от нашего предка — Великого Охотника Волка. Он принадлежал к земле и сила нашего пути предков тоже связана с землей. Сейчас я далеко от неё и потому слаб. Но, когда будем биться с Да’Кхасси, она вернется — не переживай.

Хаджар, посмотрев на вихрь и летающих тварей, хотел добавить «если будем биться с Да’Кхасси, но не стал».

— Но почему я тогда не чувствуя себя сильней? — удивился он. — Мой предок принадлежит к небу и, получается, здесь я должен быть сильнее, чем на земле.

— Потому что ты так и не позвал своего предка, — с легкой грустью ответил Степной Клык. — Ты доказал свое право на имя, ты обрел духа, ты впитал силу Волчьего Отвара, но так и остался глух к зову своего предка.

— Мой предок, здоровяк, всегда со мной, — Хаджар коснулся метки Зова на груди. Она стояла на том самом месте, где билось сердце его предка и Учителя — дракона Травеса. — И я его слышал… ровно до тех пор, пока он не оставил меня.

— Предки никогда нас не оставляют, — возразил орк. — и не слышишь ты его потому, что клеймил себя рабом оружия.

И Степной Клык хлопнул Хаджара по спине. Будь краснокожий в здравии, этот дружеский хлопок заставил бы Хаджара покачнуться, а так он его почти и не почувствовал.

— Ты услышишь его, когда вернешь свою связь с ветром, — Степной Клык снова повернулся к вихрю и змеям. — В этой битве я буду тебе не помощник, Северный Ветер. Все будет зависеть от тебя и тех детей.

Лицо Хаджара осветила азартная усмешка.

— Ну, я бы так не сказал, — закрепив штурвал, он отвел орка к ручной пушке.

На покосившейся треноге стояла небольшая пушка, которую, обычно, обслуживало трое практикующих. Но, в данном случае, справиться и один орк.

— Закладываешь порох, потом ядро, затем бьешь по вот этому рычагу. Ну и целишь предварительно, — в прямом смысле — в двух словах, Хаджар пояснил действие весьма непростого механизма. — Груду ядер найдешь вот прямо здесь, — он пнул ящик и, под хлопнувшей крышкой, действительно обнаружились небольшие ядра. Каждое весом в тридцать кило.

— Удачи, — Хаджар похлопал опешившего орка по плечу, а затем вернулся к штурвалу.

К этому моменту успели очухаться ласканцы. Они, обнажив оружие, встали около единственной починенной корабельной пушке.

Такие стреляли куда как большими зарядами весом в двести кило. Попади такое, на скорости и под давлением пороха, по, даже, Небесному Солдату — мало не покажется.

Подвязав волосы, Хаджар мысленно отправился в глубины своей души. Там его уже ждал вновь подросший до длины в полтора метра дракон и Черный Клинок. В реальности на его плечи лег черный плащ, сотканный из лоскутов тумана, такие же наручи, а теперь к ним присоединился еще и широкий пояс.

В руках же Хаджара привычно засиял тьмой Черный Клинок, на лезвии которого появился таинственный синий иероглиф.

Взмахом руки и усилием воли Хаджар призвал страховочный трос и, обвязавшись им, вскочил на нос корабля. Зашагав по рее, он встал на самый край и посмотрел в сторону яростного вихря четырех ветров и кружащих рядом с ним жутких тварей.

Каждая из них обладала силой не ниже уровня Короля, а это означало только одно.

Безумный оскал исказил лицо Хаджара.

— Пришло время поохотиться за Ядрами, — и с этими словами он спрыгнул с корабля.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 594**

Привязанный к мачте, Хаджар, за спиной которого черными крыльями развевался плащ, спикировал на спину одной из тварей.

Щиты, окружавшие шхуну, позволяли ей какое-то время быть незаметной для небесных тварей, но чем ближе корабль подходил к вихрю, чем больше вокруг летало монстров, тем хуже справлялись с маскировкой заклинания.

Стоило только Хаджару выпрыгнуть за пределы мерцающей сферы, как монстры незамедлительно на него среагировали. Сразу три твари, каждая длиной не меньше десяти метров, рванули в его сторону.

Будто рыбы на наживку, они засуетились вокруг, обнажая смертельный набор острых клыков. Их тела источали силу уровня высоких ступеней Короля, что равнялось человеческим средним стадиям Рыцаря Духа.

Воспользовавшись фактором внезапности, Хаджар поднял над собой клинок и, пропитывая его мистериями Оружия в Сердце, опустил на голову твари, на которой и стоял.

Черной Клинок, сверкнув тьмой посреди океана бури, обрушился на крепкую чешую монстра. Если бы тот все еще находился на уровне Небесного артефакта, то может и пробил бы природную защиту твари, но не лишил бы её жизни. Но сейчас, перешедший на ступень Императорского, он с легкостью вспорол монстра.

Фонтан зеленой крови выстрелил вверх. С пронзительным, высоким криком, два монстра, увидевшие как их собрат подает в черные облака, рванули в атаку.

Хаджар же, двумя взмахами меча отправил в полет разрезы. Те, расчертив пространство полосами тьмы, устремились вовсе не на хлопающих крыльями монстров, а в сторону уже почти скрывшегося в облаках поверженного змея.

Они рассекли труп на три части и, самую малую из них, Хаджар усилием воли отправил в пространственное кольцо. Он не забыл, что для развития в технике медитации «Путь Среди Облаков» ему требовались ядра летающих монстров уровня Короля и выше.

Времени вырезать Ядро из падали у него не было, так что он попросту забрал с собой несколько килограммов мяса с заветным природным кристаллом.

Увы, на это пришлось потратить драгоценные секунды и теперь, повиснув на страховочном канате, он выглядел легкой добычей.

Ближайший из монстров, распахнув клыкастую пасть, уже приблизился к нему на расстояние рывка. Хаджар, выставив перед собой Черный Клинок, приготовился обороняться, но в этот момент по канату прошла вибрация.

Пушечное ядро, оставляя за собой след едкого серого дыма, ударило по летающему змею.

Оно не смогло пробить чешуи, но его инерции оказалось достаточно, чтобы сбить змея с пути. Его клыкастая пасть сомкнулась вовсе не на мече Хаджара, а на хвосте собственного сородича.

Две твари заревели, забились в попытке разомкнуться и ринуться в атаку, но было поздно.

— Черный Ветер!

Клинок Хаджара опустился в яростном, рубящем ударе. Следом за ним в небесах соткался силуэт огромного черного меча. Оставляя за собой мазок тьмы, он обрушился на монстров. Спустя мгновения к земле падали кровоточащие обрубки, а Хаджар обзавелся еще двумя кусками мяса.

Вновь повиснув на канате, он посмотрел в сторону вихря. Видимо эти трое были чем-то вроде авангарда, потому как вокруг небесного «облаковорота», искрящегося белыми и красными молниями, летали десятки, если не сотни таких же монстров.

И далеко не все из них красовались лишь тремя парами крыльями. Хаджар видел и таких, что превышая размерами полсотни метров, имели по пять, а то и по шесть пар. И от них, даже на таком расстоянии, веяло силой не меньше, а то и больше, чем высокие стадии Древнего.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Вытянув руку, он дернул за канат и одним рывком вернулся обратно на палубу корабля. Приземлившись на бортике, он, чтобы не тратить силы понапрасну, отозвал Зов и Черный Клинок.

Последнему требовалось переварить те частицы духа, что он поглотил пронзив первую тварь. Вот только теперь Хаджар ощущал, что для следующей эволюции клинку не хватило бы и десяти Первобытных Гигантов… сожранных целиком и полностью.

— И как? — спросил Дерек, успевший к этому времени закрепиться по штормовому.

Хаджар обвел взглядом команду «Пьяного Гуся». Девушки отчаянно жались к единственной работающей пушке. Они выглядели так, словно искали в ней хоть какой-то отблеск надежды на удачный исход авантюры.

Степной Клык пусть и выглядел уверенным в победе, но помощник сейчас из него был никакой. Дерек же и вовсе обмотался таким количеством канатов, что выглядел до смешного большим мотком ниток.

Сказать им о том, что впереди в небе летали существа, равные по силе Первобытным? И это при том, что им требовалось пролететь сквозь этих существ прямо в жерло смертельной аномалии.

— Скорее всего мы погибнем, — довольно оптимистично заявил Хаджар.

— А, ну тогда… что?!

Дерек, видимо, в первую секунду ориентировался не на то, какие слова прозвучали, а то, как их произнесли.

— Что ты имеешь ввиду, Северный Ветер? — нахмурился теперь уже не «красно», а серокожий орк.

Ему, кажется, даже стоять было тяжело. Но он все равно старался не показывать своей слабости. В конце концов это именно он сбил летающего змея, чем сильно выручил Хаджара.

— Под нами земли Да’Кхасси, которые пешком мы не пересечем в любом случае, — начал объяснять Хаджар. Одновременно с этим он спустился с капитанского мостика и откинул железную решетку, перекрывавшую путь к оружейному трюму. — А перед нами рой каких-то тварей.

— Ты, вроде, с ними довольно легко разобрался, — неуверенно произнесла Алея.

Хаджар, окинув взглядом трюм, слегка поморщился. Здесь требовался капитальный ремонт. Удивительно, как он вообще взлетели с такими потрескавшимися и местами гнилыми перекрытиями. По всем законам, «Пьяный Гусь» должен был попросту сложиться внутрь от перегрузки.

— С тремя! — прокричал в сторону покосившейся лестницы Хаджар. Он отодвинул в сторону циновку, которой заменил дверь и непроизвольно зажмурился. — А их там сотни! И не все такие маленькие, как эти!

Вокруг лежали десятки с руку длиной синих кристаллов, которые неизвестно сколько лет впитывали энергию. Пройдя мимо них, Хаджар, среди груды барахла, сложенного здесь ласканцами (оружейный трюм оказался единственным, не полностью разрушенным и заваленным помещением) обнаружил два сундука.

— Надеюсь, хватит, — прошептал он и, не без труда, вытащил их на палубу.

— Зачем тебе… — уже собиралась спросить Алея, а потом понятливо протянула. — Оу…

— А у нас точно получится? — вторила ей Ирма, все так же поглаживающая индифферентную к происходящему Азрею. Та покачивала хвостом, мурлыкала и игралась с волосами девушки.

— Должно, получ…

— Я один не понимаю, что здесь происходит?! — закричал Дерек. — Мы летим прямо в гнездо каких-то тварей, а вы о сундуках печетесь?!

— В этих сундуках горючая смесь для смоления, — пояснила Алея.

— А у нас есть пушка, — добавила Ирма. Азрея при этом согласно мяукнула.

— И что вы хотите сказать? — до Дерека, судя по стремительно бледнеющему лицу, начала доходить суть плана. — Что мы…

— Сделаем напалм, — закончил за юношу Хаджар. — И выстрелим этим напалмом по тварям. А пока те будут слишком отвлечены огнем, мы сможем прорваться к вихрю… Наверное.

— Наверное? Наверное?!

— Ну, в общих чертах, — кивнул Хаджар.

Дерек, осмотревшись и не найдя еще одного каната, схватился за мачту.

— О боги, — причитал он. — О боги… Как же, к демонам, я не люблю летать!

Степной Клык, впервые на памяти Хаджара, согласно кивнул в ответ на слова ученика школы «Красного Мула».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 595**

Приготовление напалма много времени не заняло. Единственное, с чем пришлось попотеть, это сплести вокруг мешков с горючим, которые положили в дуло следом за ядрами, нечто на подобие энергетического кокона.

Не будь его и смесь взорвалась бы прямо на корабле, поставив на их путешествии довольно жирную, горящую точку.

Алея справилась с задачей достаточно быстро. Впрочем — у неё не было особого выбора. «Пьяный Гусь» не собирался останавливаться и на полном ходу шел прямо к вихрю и гнезду небесных змей.

Рычаг, каким-то образом управляющий иероглифом, имел всего три положения. Взлет по «вертикали», полет по «горизонтали», а так же — «якорь». И вот как раз последний отчаянно клинил и не работал, так что у Хаджара не было никакой возможности не то что остановить, а хотя бы замедлить их полет.

— Приготовьтесь! — выкрикнул Хаджар.

Он закрепил штурвал двумя досками, притащенными из трюма. Теперь, чтобы не произошло, их судно будет двигаться строго внутрь аномалии, закручивающей синие и черные облака и исторгающее ленты разноцветных молний

Хаджар, стоя на носу корабля, закутанный в плащ черного тумана, в одной руке держал Черный Клинок, а в другой небольшой железный шарик с фитилем.

Простая световая бомба.

Корабль, окруженный щитами, все ближе подбирался к рою монстров. Теперь Хаджар, наконец, смог разобрать, благодаря ему они смогли настолько сильно расплодиться и развиться.

Змеи пожирали ничто иное, как подпаленный молниями пепел, выстреливающий черными сгустками из облаков. Знали ли Да’Кхасси, что невольно породили в небе целый сонм жутких монстров или такая защита с неба получилась у них случайно.

В данный момент это Хаджара не волновало.

Монстры, занятые бесконечным пиром, постепенно начали водить головами по ветру. Они чувствовали приближение некоего чужака, но пока не могли понять откуда именно исходит угроза.

И тем не менее, чем больше вокруг появлялось монстров, тем хуже справлялись щиты. Хаджар, стоя на носу, ощущал на себе взгляды сотен пар жадных до жатвы глаз.

Он понимал, что это невозможно, потому что не выдержи щиты и уже десятки монстров накинулись бы на их судно, но чувство не покидало.

Корабль шел прямо среди роя змей. Благо те находились друг от друга на почтительном расстоянии, так что щиты никого не задевали, иначе бы весь план закончился мгновенной кровавой бойней.

— Ох боги, — продолжил причитать Дерек, держащий факел около пушечного запала.

Все стояли на своих местах и ждали сигнала.

Чем ближе корабль подбирался к центру аномалии, тем мощнее становились монстры. Теперь уже десятиметровые летуны с тремя парами крыльев казались маленькими червяками, по сравнению с тем, что летало вокруг «Пьяного Гуся» сейчас.

Огромные, под сотню метров, монстры шириной с карету, увенчанные семя парами широких крыльев, буквально вгрызались в твердеющие под огнем молний черные облака.

Каждый из таких монстров обладал силой, намного превосходящей ту, которой располагал Первобытный Гигант. И таких вокруг летали не десятки, а в разы больше.

— «Что же будет, если… нет — когда мы разделаемся с Да’Кхасси?».

Придумать ответ на этот вопрос у Хаджара не получилось. Их корабль подобрался к центру аномалии настолько близко, что стремительные ветра уже не то что трепали парус, а практически его срывали.

Судно вновь начало вибрировать, а заклепки, поставленные на заплатки на корме, опять повыстреливали. И один такой выстрел, обнажая дыру в борту и заставляя судно сильно покачнуться, прилетела прямо в глаз монстру.

Да, на фоне огромного змея деревянный штырь выглядел меньше комара, но представив ощущения, когда москит кусает в глаз и можно представить себе ярость монстра.

Запрокинув массивную голову, монстр издал рык от которого очнулся и остальные змеи. Его сородичи из числа огромных, лениво потянулись в сторону вопящего, а вот маленькие змейки роем бросились на рев.

— Проклятье, — выругался Хаджар, а затем прокричал на корабль. — По моему сигналу!

А затем Хаджар в очередной раз спрыгнул с корабля. И стоило ему только пересечь условную границу щита, как монстры, чья аура и без того уже почти сломала защиту «Пьяного Гуся», увидели перед собой цель.

Огромные монстры, посмотрев на Хаджара, взревели. Как тот и думал, они не собирались самостоятельно разбираться с букашкой, дав возможность поохотиться своим младшим сородичам.

Следом за Хаджар, качающемся на страховочном тросе, полетело не меньше полутысячи голодных змеек. Они кружились, вертелись вокруг друг друга, превращаясь в единый слитный поток зеленой чешуи, оскаленных пастей и бесконечного числа хлопающих крыльев.

— Давай, давай, — шептал Хаджар, видя как все ближе и ближе к нему центр аномалии.

В какой-то момент встречные и попутные ветра стали так сильны, что Хаджар пришлось сформировать перед собой острие призрачного меча. Созданное из воли и пропитанное мистериям Оружия в Сердце, оно, рассекая ветра и позволяя судну двигаться дальше, привлекло внимание огромных монстров.

Они, почуяв силу Оружия в Сердце, ринулись следом за Хаджаром. Для них создание, обладающие таким уровнем понимания сути части мироздания было даже вожделенной, чем добыча с сильным ядром.

Потому что силу они могли добыть в битвах, а вот разум и знания для монстров всегда оставались самой большой проблемой.

Разбрасывая в сторону визжащих от испуга маленьких змеек, они одним рывком сократили несколько километровое расстояние, разделявшее их от Хаджара.

Игнорируя даже «Пьяного Гуся», чьи щиты не выдержали жуткой ауры, ближайший монстр распахнул пасть. В неё с легкостью мог поместиться крепостной замок форта Болтой.

— Отлично!

Хаджар, выступая одновременно в роли и приманки, и подсекающего, заманил монстра в ловушку. Когда-то края аномалии оставалось около сотни метров, Хаджар замахнулся клинком.

Он потянулся к Ядру. Энергия, откликнувшись, хлынула по ярким меридианам. Те и сами теперь пылали силой, вливая её одновременно в физическое и энергетическое тела.

— Весенний ветер! — произнес Хаджар.

В один взмах меча слились два. Они породили крестообразный разрез. На этот раз он оказался таким же плотным и ярким, как и Тома Диноса.

Еще немного и он бы поравнялся с силе с тем, что могла создать Анис, но, видимо, её понимание Духа Меча было, все же, глубже, чем у Хаджара.

Пока глубже…

Четырехконечная звезда, созданная разрезами, ударила по вихрю ветров. Молнии зашипели раненными змеями, а плотный клубок облаков выстрелил в пространство разорванными лентами.

Сокрытая, до этого момента, в коконе чернота развернулась неимоверным покровом. Миллионы тонн вулканического пепла сформировали в небе гриб, появляющийся после взрыва осадного порохового заряда.

А следом за ним мир погрузился во мрак. Хаджар не мог разглядеть не то, что руки, а собственного носа. В этот момент Хаджар усилием воли подпалил фитиль световой гранаты и бросил её в сторону, откуда исходила аура монстра.

Выигранная секунда замешательства твари была достаточно для осуществления плана Хаджара.

Вспышка яркого света на миг выхватила монстра из тьмы пепла.

— Давай! — закричал Хаджар, но и без его команды ласканцы выстрелили по подсвеченной цели.

Мешок с горючей смесью, вытолкнутый ядром, врезался в голову монстра и, мгновением позже, когда энергетический кокон Алеи разрушился, взорвался клубом жидкого пламени. Оно, разливаясь, оседало во мраке вулканического пепла.

Поджигая мрак, огонь распространялся в пространстве лесным пожаром. Вскоре все вокруг заполнил слитный рев сотен монстров.

Они кричали, бились, пытаясь сбросить с себя огонь, но этим только вредили себе, разбрасывая сгустки огня и распространяя его еще дальше.

— И что теперь?! — услышал Хаджар доносящийся с корабля крик.

Огонь уже ласкал восстановившийся после отступления монстров щит, прожигая в нем пока небольшие, но дырки.

— А теперь пришло время оседлать волну, — и Хаджар, рывком возвращаясь на судно, развеял призрачный клинок, рассекавший ветер.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 596**

Стоило только исчезнуть клинку, как ветер тут же подхватил «Пьяного Гуся» и, будто перышко, потянул его внутрь вихрь. Одновременно с этим он, восстанавливаясь после удара Хаджара, начал постепенно принимать свой прежний облик, а вместе с этим засасывать внутрь все, что было поблизости.

Это включало в себя разбросанный по округе пепел, вопящих от боли, сгорающих заживо монстров, сам огонь и, разумеется, постепенно разваливающуюся шхуну.

— Держись, — процедил Хаджар, поглаживая борт их корабля. — Еще немного.

— Мы все умрем, — апатично произнес Дерек, все так же обнимавший мачту.

К нему, с невозмутимым видом, присоединился и Степной Клык. Девушки же, совместными усилиями, сбросили вниз не выдержавшую залпа, потрескавшуюся пушку.

Она, упорхнув вниз, мгновенно исчезла в реках огня, спиралями исчезающих в центре закручивающейся воронки. Внутри одной из таких огненных рек Хаджар увидел того самого монстра, который еще недавно пытался его сожрать.

— Рад тебя видеть, — широко улыбнулся Хаджар.

Выбивая из-под штурвала балки, он схватился за рукояти и едва было не прокрутился вместе со штурвалом. Втягивающая сила воронки была настолько велика, что её едва сдерживали балки, сделанные из укрепленных местной атмосферой деревьев.

Скрипнув от натуги зубами, Хаджар выровнял покосившейся корабль, а затем зачерпнул из ядра силы. На этот раз он направил её не во вне, а оставил в меридианах. Пропитывая их еще большим количеством энергии, он впустил её в собственное тело.

Мышцы увеличились, жилы вздулись канатами, а ступни раздробили доски капитанского мостика. Этот трюк Хаджар подглядел у Степного Клыка.

Когда тот поймал на «голые руки» целый корабль, Хаджар почувствовал странные движения энергии в теле орка, но в тот момент не мог понять, что именно привлекло его внимание.

— Хейя! — закричал Хаджар будто заправский пират.

Крутанув разом полегчавший штурвал, он едва не положил корабль на бок. Одновременно с этим дергая рычаг и переводя его в «вертикальное» положение, заставил корабль слегка наклониться вперед.

В купе с порывистым ветром, уходящим внутрь воронки, этого хватило, чтобы корабль, спустя мгновение, полетел вниз. Прямо в реку горящего пепла.

Нажимая на педаль, Хаджар подал в иероглиф максимум энергии. Выжимая из накопителей почти максимум, Хаджар восстановил окружавший судно щит.

Одновременно с этим он выхватил Черный Клинок и отправил разрез в сторону корабельной мачты.

— Ты совсем с ума сошел?! — раздался выкрик Дерека. Он что-то еще кричал, но Хаджар уже не слышал.

Подрубив многострадальную мачту, он усилием воли толкнул её таким образом, чтобы она упала на нос корабля. Вторым разрезом он заострил её верхушку.

На полной скорости корабль врезался в беснующегося в реке пламени монстра. Разогнанная, утяжеленная кораблем, мачта вонзилась в крепчайшую плоть на добрых полтора места.

Держась верхом на монстре, окутанный рекой пламени, корабль мчался в сторону воронки, внутри которой сверкали сотни молний.

Хаджар же, не был бы в свое время Безумным Генералом, если бы понадеялся на простую удачу.

— Дерек! — закричал он, перекрывая рев пламени, крик сгорающего, пронзенного монстра и свист ветра. — Иди сюда!

— Я?! — панически завопил Ласканец. — Да ни за что! Я уже жал…

— А ну быстро иди сюда, мальчишка! — вокруг Хаджара вспыхнули мистерии Оружия в Сердце. — Ты единственный, кто сейчас может держать штурвал!

Юноша, видя, что Хаджар настроен максимально серьезно, сглотнул и с трудом отцепился от мачты. Преодолевая дикую тряску, в буквально смысле выбивающую из «Пьяного Гуся» щепки, он, согнувшись в три погибели, добрался до капитанского мостика.

Едва он положил руку на перила, как в те, пробив собой щит, влетело обугленное тело двадцати метровой твари с четырьмя крыльями.

Хаджа, еще до того, как Дерек успел что-то сообразить, взмахом меча рассек существо на несколько частей. В итоге Ласканец оказался под дождем из зеленой крови, а в пространственном кольце Хаджара появилось четвертый кусок плоти с заключенным в нем Ядром.

— Поторопись!

— Да я тороплюсь, — бледный Дерек переступил через куски плоти, едва не поскользнулся на мокрой от крови ступени, но смог забраться на мостик.

— Держи, — Хаджар, удерживая штурвал, отодвинулся в сторону. — Правь прямо в воронку.

Дерек, взявшись за рукояти рулевого, чуть пополам не сложился. Пусть и с натугой, сжимая зубы так сильно, что из десен кровь прыснула, он смог его выровнять.

— А т-т-ты, к-к-куда? — спросил с хрипом парнишка.

Хаджар, ничего не ответив, срезал канат и, игнорируя крики отряда, уже в который раз спрыгнул за борт. Он, окутанный Зовом, приземлился на спину монстра.

Здесь, за пределами щита корабля, царил настоящий хаос. Горящий пепел источал такой невероятный жар, что простой, не артефактный металл, мгновенно превратился бы в прах.

Тяжелейшая атмосфера могла бы сдавить камень в порошок, а аура монстра, превышающего ступень Повелителя, обернулась настоящим цунами силы.

Хаджар, даже после всех испытаний и тренировок со Степным Клыком, все равно чувствовал, что дольше десяти секунд здесь не протянет. Но, благо, больше ему и не требовалось.

Отталкиваясь от тела монстра, он бежал по нему все дальше от корабля и ближе к голове. Туда, где под невероятно крепкой плотью, которая даже сейчас выдерживала весь этот хаос и гибла лишь за счет пламени, находился кристалл Ядра.

Вот только Хаджар, добравшись до места, где рождалась энергия монстра, попросту через него перепрыгнул. Жадность сейчас могла бы стоить ему жизнь.

Встав на темечке, если таковое имелось, у гигантской змеи, Хаджар бесстрашно смотрел в сторону воронки. Он прекрасно понимал, что если корабль влетит в ней сейчас, то его измельчит в призрачную пыль. Точно так же, как было со всеми змеями, которые оказались неспособны вылететь из затягивающей зоны.

А это означало только одно…

Стоя на агонизирующем монстре, переживая бушующее вокруг пламя, с развевающимся за спиной плащом из черного тумана, Хаджар готовился к своей самой безумной атаке, что он когда-либо совершал.

Чем ближе они подбирались к воронке, тем быстрее двигался ветер, а следом за ним и уходящие внутрь клубка молний спирали огня и умирающие в них твари.

Голова змея, на котором стоял Хаджар, рухнула внутрь воронки. Тело огромной твари дернулось, а потом затихло. Аномалия мгновенно уничтожила в себе тварь, силу которой Хаджар даже представлял себе плохо.

— Ближе… — повторял он, сжимая клинок. — еще ближе…

Хаджар чувствовал как его уже почти отрывает от плоти змея. Он даже не понимал за счет чего удерживается на нем и не летит внутрь сверкающей бездны.

Черный плащ крыльями трепыхался у него за спиной, а Хаджар все ждал.

— Сейчас! Черный Ветер!

В последний момент он выполнил свой сильнейший удар. Огромный черный клинок, вонзившись в клубок молний, породил взрыв невероятной силы. Видимая невооруженному глазу, ало-золотая взрывная волна, куполом распространяясь от эпицентра, отшвырнула Хаджара в сторону.

Летя спиной назад, он с сожалением наблюдал, как стирается в ничто сверкающее силой Ядро огромной твари.

Едва не пролетев мимо «Пьяного Гуся», Хаджар был спасен внезапно протянутой тонкой, женской рукой.

— Держись! — крикнула ему Ирма.

Она стояла на самом краю бортика. Еще немного и девушка исчезла бы в горящей бездне. Хаджар, поблагодарив девушку кивком головы, рухнул на палубу и, вонзил меч в доски.

Взрыв разогнал черные облака и спирали ветра. Корабль, потеряв опору, камнем рухнул вниз. Неожиданная картинка окружающего мира, пришедшая на смену мгле, резануло глаза, а следующее, что увидел Хаджар, были стремительно приближающиеся скалы.

— Прок…

«Пьяный Гусь», упав с неба, на полной скорости врезался в гору.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 597**

Хаджар тяжело приходил в себя. Первой мыслью, молнией поразившей сознание, стало: «Опять?». Но, ощупав себя, а потом и резко сев, он понял, что находится в относительно неплохом состоянии.

Вновь изорванные одежды (но к этому Хаджар успел привыкнуть), жуткая, почти черная гематома на левой руке, сломанное ребро и длинный порез на ноге — это практически ничто на фоне того, какое приключение он пережил.

Приподнявшись и прислонившись спиной к холодным скалам, Хаджар огляделся. Первое, на что упал его взгляд — небо. Вновь затянутое мраком странного, вулканического пепла, рассекаемое алыми молниями, оно, как и прежде, давило на плечи тяжелым гранитом.

Хаджар до сих пор не верил, что им удалось прорваться сквозь аномалию. Вряд ли хоть кто-то из школы «Святого Неба», даже личные ученики, могли бы похвастаться подобным опытом.

Постойте… он ведь был не один!

Взгляд Хаджара плавно переместился с неба, затем вниз, на высокие скалы. Они, каменными зубьями, вспороли киль и корму «Пьяного Гуся», нанизав его на сотни острых уступов. Изорванные паруса, ворох деревянных обломков, разбросанные по плато кристаллы накопителей и блеск мерцающей, волшебной пыли.

Волшебный артефакт был не просто сломан, а развеян прахом. Да и от самого судна мало что осталось. Чудо, что они вообще выжили.

Кстати, об остальных — Степной Клык, вернувший свой родной краснокожий цвет, сидел скрестив ноги и что-то жарил над небольшим костерком. В качестве дров он использовал обломки героической шхуны.

— А где…

Еще до того, как Хаджар озвучил полный вопрос, Степной Клык указал себе за спину. На камнях, лежа рядом друг с другом, тяжело дышали Ласканцы.

Окровавленные, все в ссадинах, у Ирма так вообще из ноги, разорвав плоть, торчала кость. Для них приземление далось куда большей кровью, нежели Хаджару или орку. Последнего, кажется, вообще потрепало меньше всех.

— Не понимаю….

— Твой пушистый друг, — пророкотал краснокожий. — она нас спасла.

Только теперь Хаджар заметил, что рядом с ним, свернувшись, лежит маленький, трепещущий комок шерсти. Азрея, свернувшись клубочком, слегка дрожала и жалась спиной к бедру Хаджара.

На её белом меху виднелись алые пятнышки.

— Азрея!

— С ней все в порядке, — тут же произнес орк. — я дал ей лекарство. Она крепкая, но неделю пробудет во сне.

Хаджар с благодарностью посмотрел на Степного Клыка.

— Спасибо, — кивнул он.

— Я вернул ей долг. Не благодари, Северный Ветер. Если бы не она — мы бы погибли.

Хаджар бережно поднял маленького котенка. Она поджимала раненную лапку и дышала несколько прерывисто.

— Умница, — прошептал он своей пушистой подруге, погладил её пальцем по темечку и убрал за пазуху. — Долго мы здесь?

— Полдня, — ответил орк.

Он, закончив приготовление, как теперь смог заметить Хаджар, какого-то корня, обернул его в листья и подошел к Ирме. Рядом с ласканцами уже лежали обрывки парусины, отдаленно напоминающие бинты. Положив корень в одень из таких, он осторожно перевязал ногу девушки.

Стоны беловолосой адепта стали тише, а дыхание выровнялось. Гематома, вокруг открытого перелома, прямо на глазах начала сходить на нет.

— Раньше, чем через десять, двенадцать часов, я не смогу поставить их на ноги, — Степной Клык вернулся к костру, достал из чудом уцелевшего мешка еще какие-то листья и коренья и принялся измельчать их в ступке.

— Удивлен, что ты не предлагаешь оставить их здесь.

Орк ответил не сразу. Он самозабвенно толок листья, выжимая из них пахучий сок. Пальцами крошил корень, а порой, откусывая от него, пережевывал и сплевывал в миску.

— Предложил бы, — наконец произнес он. — но смерть в этом месте означает лишь одно — стать слугой Да’Кхасси.

Хаджар и сам чувствовал в атмосфере присутствие чуждой, странной энергии. Он нисколько не сомневался в том, что Степной Клык говорил правду. Любой из них, погибни он на территории демонов, неминуемо преобразиться в их «солдата».

Вот только это не объясняло того факта, что Степной Клык так бережно относился к ученикам школы «Красного Мула». Хаджар, еще немного понаблюдав за тем, как орк врачевал раненных, поднялся на ноги и зашагал в сторону скального обрыва.

— Я бы не советовал, — произнес Степной Клык.

В данный момент он поил отваром бессознательного Дерека. Зажав ему нос и приподняв голову, он буквально заставлял юношу проглатывать явно не самое приятное на вкус зелье. Но с каждым глотком отвара он постепенно принимал более здоровый вид.

Уходили синяки, затягивались поверхностные раны.

Помимо этого Хаджар с удивлением обнаружил, что даже энергетическое тело юноши, которое находилось не в самом лучшем состоянии, постепенно восстанавливались.

Срастались каналы, зарастали прорывы в меридианах, наливались силой узлы.

Как такое было возможно, учитывая, что орк приготовил отвар буквально на коленке — Хаджар не понимал. Но, видимо, и в правду алхимия «свободных охотников» оставила человеческую далеко в пыли.

— Я не новичок в вопросах разведки и охоты, здоровяк, — Хаджар подвязал волосы, и, поправив порванные одежды, начал спускаться по скалам. — Я вернусь через несколько часов.

Что сказал в ответ на это орк, Хаджар уже не слышал. Он спускался по скале вниз, в ущелье. Ветер, который обдувал его кожу и трепал волосы, был даже не ощупь каким-то вязким. И, чем ниже Хаджар спускался, тем сильнее он ощущал присутствие в местной атмосфере чужеродной энергии.

Ощущалось это так, словно Хаджар двигался даже не в болоте, а в застывающей смоле. Чем дальше от вершины скалы, чем ближе была высушенная земля, тем сложнее становилось дышать, а перед глазами постепенно все поплыло.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Не видя иного выхода, он призвал на помощь внутреннего дракона. Тот откликнулся и мгновением позже Хаджара окутал туманный плащ. Давление атмосферы тут же уменьшилось, а дышать стало проще. Вот только Зов Хаджара, пусть он и продвинулся в его развитии очень далеко, все равно не мог удерживать его дольше получаса.

Что будет здесь с ласканцами, Хаджар вообще плохо себе представлял. Вряд ли они, даже в лучшем своем состоянии, смогли бы выдержать хотя бы несколько минут в этой бездне. Оставалось надеяться, что у Степного Клыка найдется какой-нибудь отвар, способный нивелировать эффект от этого воздуха.

Когда до земли оставалось несколько метров, Хаджар спрыгнул и легко приземлившись на камни, тут же юркнул в ближайшую расщелину.

Осторожно выглянув из-за камней, Хаджар достал позорную трубу, накрыл её ладонью, чтобы солнце не бликовало и, абсолютно по инерции, отпальцевал: «Много хищников».

С тяжелым вздохом он понял, что рядом нет беловолосого друга и брата, которому можно доверить спину. Как нет и желтокожего островитянина, который обязательно придумал бы уже какой-то авантюрный план.

Отмахнувшись о воспоминаниях о битвах с кочевниками в Лидусе и о Сакнеше в Море Песка, Хаджар продолжил вглядываться в местные пейзажи.

И если Да’Кхасси он так и не увидел, то их слуг здесь присутствовало целое море.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 598**

Куда бы не падал взгляд, всюду стояли «живые мертвецы». Какие-то выглядели относительно свежими. Еще упругая, не гнилая кожа.

Почти целые латы, лишь местами обзаведшиеся глубокими порезами, оставленными длинными когтями. Покрытые густой коркой крови, из них, порой, вылезали покрытые пеплом внутренние органы.

На некоторых даже виднелся герб Ласканской империи.

Чуть дальше находились уже не столь хорошо сохранившиеся «немертвые». Видимо Да’Кхасси поработили их намного раньше, нежели ближайшие приграничные форты и деревни.

Крестьяне, которые работали в полях, так и находились здесь с вилами и косами. Дети, старики, женщины, мужчины — все к одному. Рядом с ними находились и орки. Уже не с красной, а фиолетовой кожей, они смотрели стеклянными взглядами в никуда.

А дальше — дальше стройными рядами развеялись десятки, сотни, сотни тысяч, миллионы, обтянутых кожей, а местами и даже без неё — даже не белые, а черные скелеты. Их, будто броней, укрыл саван черного пепла.

Помимо людей и орков (или того, что от них осталось), здесь стояли и еще какие-то четвероногие твари, пород которых Хаджар никогда не видел и даже названия не знал.

А местами, будто колонны, высились пятиметровые гуманоиды. У всех, поголовно, по ветру плыли длинные серебряные волосы, а на голове сияли белые глаза. Два обычных и третий, полоской, расчерчивали пространство между бровей.

— А это еще кто такие, — проворчал Хаджар.

Внезапно он ощутил острый приступ желания и похоти. Мгновенно спрятав трубу в пространственное кольцо, он с головой укрылся плащом и лег на камни.

Скала, о которую разбился их корабль, находилась в противоположной части от места, где они изначально его нашли. Иными словами «Пьяный Гусь» приземлился даже не в тылу, а в самом сердце земель Да’Кхасси.

— Поля сегодня пополнились? — спросил сухой, совсем не человеческий голос.

Лежа под плащом из черного тумана, Хаджар надеялся на свои пусть и скромные, но, все же, способности в скрытности. Темная расщелина скрывала его прямого взгляда, а энергию вполне маскировал Зов.

Сам же Хаджар имел возможность разглядеть говорящих.

На мертвых лошадях, чьи копыта окутало зеленое пламя, затопившее и пустые глазницы, восседали самые прекрасные из людей, что когда-либо видел Хаджар. Вот только ни один из троицы человеком не был.

Аура же, которая от них исходила, была сравнима по силе с начальными стадиями Повелителя.

— «Поля», — подумал Хаджар. — «А ведь подходит».

Немертвые действительно стояли будто колосья в сезон сбора урожая. Они даже качались в такт ритму ветра и, не присутствуй в них подобие жизни, вполне бы сошли за статуи работы мастера, страдающего болезнью разума.

Задавший вопрос выглядел высоким, статным юношей, будто сошедшим с полотна придворного художника, решившего польстить памяти о молодости Императора.

Одетый в какое-то дорогие платья, укрытый плащом из золотых и даже изумрудных нитей, он по-хозяйски взирал на «поля».

— Да, принц, — ответила одна их ехавших за ним демониц. — Отряд Кермейи взял последний человеческий форт на юго-восточной границе.

Признаться если бы в форте Хаджара попыталась бы очаровать именно эта Да’Кхасси, то была бы вероятность, что он не устоял. Высокая, с пышной, стоячей грудью, крепкими бедрами, узкой, едва ли сорока сантиметровой талией, она обладала какой-то природной притягательностью.

И, даже зная, что это лишь обманка — фальшивый образ, принятый жутким монстром, Хаджар не мог отказать себе в коротких, но ярких фантазиях.

Слишком давно он засыпал и просыпал в одиночестве…

— Мой принц, — вперед выехала вторая из демониц. Чуть в меньшей степени соблазнительная, нежели её «соратница», она все равно смогла свести с ума большинство мужчин.

— Говори, Аркемейя, — кивнул юноша, продолжающий осмотр слуг своего, как понял Хаджар, отца.

Интересно, боги действительно настолько ратовали за успех его дела, если он буквально «свалился на голову» местной королевской чете.

Особым везением Хаджар никогда не отличался, так что кроме как промыслом Седьмого Неба данное совпадение назвать было нельзя.

— Слуги и отряд вернулся, но сама Кермейя так и не объявилась.

— Это еще ни о чем не…

Принц одним властным взглядом заставил первую демоницу замолчать.

— Что ты думаешь, Аркемейя? — спросил сын Короля Да’Кхасси.

Игнорируя взгляд полный зависти и ненависти, которым горячая демоница пыталась просверлить Аркемейю, та продолжила:

— Вы прекрасно знаете, мой принц, что наши разведчики не раз докладывали — орки ушли глубже в земли Ласканской империи.

— Эти мерзкие мешки плоти и костей наконец решили переселиться, — презрительно фыркнул принц. — Тысячи лет они пополняли ряды наших слуг, и, видимо, до них дошло, что их действия не больше, чем попытка отсрочить неизбежное.

— Эти тысячи лет, мой принц, — Аркемейя, сидя в странноватом седле, слегка поклонилась. Забавно, что правила этикета у демонов были такие же, как и у людей. — орки вели с нами нескончаемую битву. Сотни наших соплеменников пали от их рук.

— И сотни тысяч краснокожих теперь здесь, — принц обвел рукой ущелье. — На наших полях. Ждут сигнала, чтобы отправиться в битву. И, когда мы захватим приграничье Ласкана и Дарнаса, и воздвигнем свою империю, Седьмое Небо будет вынуждено оставить нас в покое. Мы станем частью законов Неба и Земли.

Хаджар не особо понял, что именно в последних предложениях подразумевал принц. Но, судя по напряженным лицам демониц, принц затронул какую-то чрезвычайно важную для их народа тему.

— Если Кермейя была убита, то…

— Замолчи, Аркемейя, — почти взвизгнула первая демоница. — Жалкая полукровка… сколько еще ты планируешь отнимать время у нашего принца?!

Полукровка?! Интересно, с примесью чьей она крови — человеческой или оркской? Хотя, учитывая, что цвет глаз у неё был неестественно голубым, то, скорее всего, первый вариант.

— Я не отнимаю время, Текемейя, — несмотря на то, что голос демоницы был спокойным, тем не менее, Хаджар услышал в нем открытую угрозу. — но если у тебя твоего слишком много — я могу с этим помочь.

— Нечестивая, — зашипела Текемейя. Её волосы, как и той, с которой Хаджар бился в форте, постепенно втягивались в череп. Одежды оборачивались пергаментной кожей, а за спиной уже расправлялись кожистые крылья. — Поганый мешок костей, да я тебя…

В этот момент на землю опустилась аура, от которой даже укрытому Зовом Хаджару стало тяжело. Чего уж говорить про демониц, которые оказались к принцу в непосредственной близости.

И если Текемейю просто вернуло в псевдо-человеческий облик и заставило прижаться к шее лошади, то вот с Аркемейей происходило нечто странное.

Она все так же сидела прямо в седле, но, резко побледнев, начала слегка дрожать. Она будто боролась с аурой принца, но выдержать прямого её удара не смогла. И в, итоге, к еще большему удивлению Хаджара, из её носа потекла кровь. Человеческая. Алая.

— Утрись, — принц мгновенно отвернулся и убрал давление. — Ты знаешь, как твоя кровь действует на наше племя.

— Да, мой принц, — Аркемейя, вопреки всем нормам этикета, утерла кровь рукавом одежд. И, как заметил Хаджар, в отличии от принца и второй демоницы, одежда на ней была настоящая. — Простите, мой принц.

Какое-то время они молчали.

— Разговор о Кермейе я считаю законченным, — наконец произнес принц и развернул коня вниз по дороге. Проклятье, у клятых демонов даже дороги в ущелье были. Причем лучше, чем на некоторых улицах Даанатана. — Она известна своим пристрастием к людским мужчинам и их семени. Вернется — куда денется.

— Но, мой принц, наш отец…

— Мой отец! — рявкнул принц, который, всего на мгновение, растерял свою человечность. И вот такого монстра, к аким он обернулся, Хаджар не мог себе представить даже в самых жутких кошмарах. — Еще раз назовешь его «нашим отцом» и присоединишься к своей матери на полях. Тебе это ясно, полукровка?

— Да, мой принц, — пусть Аркемейя и склонила голову, но взгляд её синих глаз ясно давал понять, какого она мнения о словах принца. — Как прикажете, мой принц.

— Уходим, Текемейя. А ты, Аркемейя, если так озабочена безопасностью наших границ, то оставайся здесь. На три недели… нет, на три месяца. Неси дозор.

— Да, мой принц.

Сын короля Да’Кхасси пришпорил коня и помчался вниз. Текемейя, абсолютно по-человечески, по-женски победно фыркнув в сторону новоявленной дозорной, поспешила следом.

Хаджар же, дождавшись, пока те скроются за холмами, решил действовать. Все это время в его голове назревал очередной безумный план, который он, не откладывая дела в долгий ящик, решил претворить в жизнь.

В конце концов, учитывая силу этих тварей, они бы не смогли добраться до короля никаким иным образом.

Единственное «но» — для осуществления этого плана ему требовалось взять в плен кого-то из демонов. И именно за этим он сюда, по сути, и спустился.

Оставалось за малым — пленить создание, равное по силе Повелителю.

Как и во время небесного шторма, Хаджар направил энергию из Ядра в меридианы, а затем и внутрь тела. Одновременно с этим он использовал шестую стойку «Меча Легкого Бриза» и исчез во вспышке черного тумана.

Будь у этой сцены хоть какой-то зритель, они бы увидели маленького черного дракона, которым обернулся окутанный туманом Хаджар.

— Не двигайся, — Хаджар вонзил клинок между лопаток Аркемейи. — Только почувствую твою энергию и мой меч сожрет тебя быстрее, чем ты отправишь меня к праотцам.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 599**

Хаджар и сам не подозревал, что сможет двигаться с подобной скоростью. Он, конечно, все еще не догонял в этом плане Анис Динос, но её проблемного братца явно оставил позади.

И таким образом получалось, что Анис явно могла претендовать на место личного ученика, но почему-то этого не делала? Впрочем, мысли о мотивах потомков семи великих кланов были сейчас не к месту.

Хаджар все еще находился в шоке от того, что смог застать врасплох существо, равное по силе Повелителю. Он, стоя на земле, держал её за горло, параллельно с этим погрузив Черный Клинок на добрых четыре сантиметра в тело.

Будучи мужчиной, Хаджар не мог не поразиться нежности и бархатистоти её кожи.

Какое-то время они стояли молча. Все это время Хаджар не позволял Черному Клинку впиться в энергетическое тело полукровки, удерживая его жадные до духа, хищные жгутики тумана в опасной близости к меридианам и узлам.

— Кто ты и что тебе нужно? — внезапно спросила Аркемейя.

Хаджар широко улыбнулся.

— Разведчик — это навсегда? — вопросом на вопрос ответил Хаджар.

К его изумлению, судя по тому, как напряглись мышцы шеи, демоница, получеловек, ну или кем она там была — улыбнулась.

— Ты либо до глупости отважен, либо просто — глуп. В том или ином случае, я узнаю у тебя все, что мне нужно, а тебя ждет место на наших полях.

— Передам привет твоей матери… Не дергайся!

Хаджар, ощутив вспышку энергии внутрь Аркемейи, позволил Черному Клинку «откусить» немного её духа. Создание тут же успокоилось, но вместе с этим угрожающе прошептала:

— Еще одно слово о моей матери, человек, и, клянусь Вечерними Звездами, ценой своей жизни, но я отправлю тебя к праотцам.

Хаджар вздрогнул. Уже очень давно он не слышал упоминания Вечерних Звезд от кого-то, кроме себя или Эйнена. Причем упоминания такого — весьма естественного.

— Ты из Моря Песка?

Теперь пришел черед вздрагивать девушке. После упоминания Вечерних Звезд, Хаджар непроизвольно начал причислять её к людям.

— Ты, наверное, горд, да? Что смог ранить Повелителя? Если бы не мой принц, человек, я бы развеяла тебя в прах.

— Возможно, — согласился Хаджар. — но ты даже обнаружить меня не смогла, пока я слушал весь ваш разг…

Хаджар осекся, но было поздно. Он успел сболтнуть лишнего. Очень много лишнего. А Аркмейя лишь улыбнулась.

— Глупый мальчишка, — прошипела она. — я в этом деле дольше, чем по земле ходили твои родители.

— Ой, вот не представляешь, как мне надоели эти фразы, — вздохнул Хаджар. — То кто-то звезд старше, то земли, то неба, то гальки в реке. К тому же, хватит блефовать, ты младше меня. Двадцать три, — Хаджар, заставляя девушку застонать от боли, провернул Черный Клинок и позволил ему взять еще немного духа. — Нет, двадцать один. Двадцать один год. Так что я постарше буду, о большая и страшная Да’Кхасси.

Они какое-то время опять стояли молча. Ситуация была откровенно патовой. Они оба прекрасно понимали, что Хаджар не мог отпустить заложницу живой, но при этом оставить ей жизнь, означало поместить в тыл врага.

Получается, у Аркемейи не было никакого резона что-либо ему рассказывать. Ибо, в любом случае, Хаджар её убьет.

Клятые интриги!

Хаджар, даже в бытность Безумным Генералом, никогда не участвовал в допросах. Он оставлял разведчикам и палачам список вопрос, а затем получал такой же список ответов. Порой даже не вникал в подробности, как именно они были получены.

Полностью доверял мастерам своего дела. Да и спалось так, если честно, куда как спокойнее и крепче.

— Сколько вас? — прошептал Хаджар.

Только сейчас он заметил, что от черных волос Аркемейи пахнет какими-то цветами. Весьма контрастно для безжизненных скал глубокого ущелья. А на фоне падающего с неба черного пепла и вовсе — изумительно.

— Зачем мне отвечать на твои вопросы, человек, если ты все равно меня убьешь. Лучше давай покончим с этим. Забери мою жизнь, и, надейся, что твоя смерть будет быстрой. Из ущелья ты уже не уйдешь.

Убрав ладонь от горла заложницы, Хаджар порезал её о лезвие Черного Клинка, протянул перед глаза девушки.

— Клянусь могилой матери и отца, что не лишу тебя жизни.

Кровь вспыхнула, а рана моментально затянулась.

— Ты идиот, — констатировала Аркемейя. — кто так поступает с заложниками при допросе? Или ты думаешь, что я не смогу вытерпеть любые пытки, когда знаю, что ты не лишишь меня жизни?

— Жизни не лишу, — кивнул Хаджар и уже в третий раз позволил Черному Клинку забрать еще немного Духа. Аркемейя слегка вскрикнула от боли. — Но я позволю своему мечу сожрать твое энергетическое тело. Умереть, ты не умрешь, но жизнь смертного инвалида она, поверь мне, порой хуже смерти.

Какое-то время они вновь молчали. Хаджар же получил возможность получше рассмотреть свой пленницу. Её черные волосы локонами спускались на атласные плечи и стройную спину. Грудь поднималась с каждым вздохом, а розовые пальцы сжимали эфесы двух изогнутых сабель.

На фоне других Да’Кхасси, она не была такой уж красавицей, но вот в Даанатане, видит Высокое Небо, у ней выстроилась бы очередь из аристократов и дворян от школы «Святого Неба» и до самых центральных ворот.

— Способных сражаться, уровня от Рыцаря Духа и до Пика Повелителя — семь тысяч, триста двадцать девять, — внезапно ответила Аркемейя.

— Правильное решение, — кивнул Хаджар. — Какой уровень силы у Короля и Королевы?

— Они равны начальным ступеням Безымянных.

Начальная ступень Безымянного… Хаджар не знал, какой уровень у Императоров Дарнаса и Ласкана, но явно выше, чем развитая стадия Безымянных.

Получается, им нужно было прикончить существо, почти равное по силе Императору?!

— Где обитает Король?

— В замке.

— Не ерничай, — Хаджар надавил на меч. — последний раз я повторю свой вопрос — где обитает король?

— В замке, — повторила Аркемейя и прежде, чем Хаджар успел отправить мысленный приказ Черному Клинку сожрать треть её Духа, она добавила. — На мне клятва, глупец! Я не могу рассказать тебе, где именно обитает Король!

Хаджар сперва выругался, а потом схватился за оговорку.

— Показать можешь?

— Да.

— Поклянись.

— И ты позволишь мне обнажить оружие?

— Руку протяни.

Аркемейя послушно вытянула вперед ладонь. Хаджар сформировал из воли и мистерий Оружия в Сердце призрачное лезвие и порезал им ладонь. Он сумел оставить лишь маленькую царапину, ощутив при этом сопротивление, равное артефакту уровня Неба.

Проклятье, эта молодая девушка, была близка по силе к лучшим Наставникам школы «Святого Неба»! Если позволить этим Да’Кхасси выбраться из ущелья, то они действительно смогут создать свою Империю.

— Мистерии Оружия в Сердце? — удивилась Аркемейя. — Что же, может ты и не простой глупец… Я никогда не слышала о Небесных Солдат, обладающих таким глубоким пониманием сути Духа Оружия.

— Спасибо за комплимент. А теперь повторяй вслед за мной.

На составление клятвы у них ушло около десяти минут. И не потому, что Аркемейя спорила, просто Хаджар каждый раз менял формулировку, находя в собственных словах опасные лазейки. В итоге текст клятвы получился настолько длинным, что не поместился бы и на целом свитке.

Оставь он хоть какую-нибудь лазейку существу такой силы, и она бы мгновенно уничтожила их отряд. И это в лучшем случае.

Когда же кровь Аркемейи вспыхнула золотом, а рана затянулась, она почти не обладала возможностью к самостоятельным действиям.

Можно было сказать, что Хаджар, при помощи шрама клятвы, повесил на бастардку Короля Да’Кхасси рабскую метку. И от осознания этого ему стало дурно.

— Может теперь уберешь свой меч?

— Разумеется, — Хаджар вытащил Черный Клинок из спины Аркемейи (тот был этим явно недоволен), но тут же отрезал туманный лоскут плаща и обмотал им глаза девушки.

— Что ты…

— Молчи и иди за мной, — приказал Хаджар и губы пленницы сомкнулись.

Она, стоя с черной повязкой на глазах, на фоне кружащего черного пепла, была покорнее прирученной собаки. Малоприятное зрелище.

— «Высокое Небо, как мне теперь посмотреть в глаза праотцам?» — Хаджар поспешно отвернулся.

Он, ведя пленницу следом за собой в сторону скал, не видел, как по её щеке прокатилась черная слеза.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 600**

— Что это за странный плащ? — спросила Аркемейя.

Они ползли по отвесной скале, цепляясь за малейшие уступы и игнорируя дикие порывы ветра. Ни один смертный бы не выдержал подобной нагрузки, да, скорее, практикующий, даже на грани становления истинным адептом, тоже бы не осилил подъем.

Сам по себе жест с завязыванием глаз, по отношению к существу уровня Повелителя был бесполезен. Хаджар поступил так исходя из старых привычек, а не необходимости.

Но, как выяснилось уже спустя первые пять метров, когда Аркемейя, споткнувшись на ровном месте, пожаловалось, что не может ориентироваться.

Лоскут Зова, черным туманом облепивший её глаза, каким-то образом смог блокировать мироощущения Повелителя. А, учитывая шрам, оставленный клятвой, то до тех пор, пока Хаджар не покинет земли Да’Кхасси (именно этот момент стал поворотной точкой в формулировке клятвы) Аркемейя не могла ему врать.

К тому же, в течении шести лет, после отбытия, она не могла даже попытки предпринять для того, чтобы забрать у него жизнь.

Вот только клятва, сама по себе, не могла заставить Аркемейю не пытаться что-то выяснить о Хаджаре. Что она сейчас и делала.

— Просто плащ, — пожал плечами Хаджар и подтянул полукровку, привязанную к нему за простую веревку. — Чем больше будешь разговаривать, тем дольше будем добираться.

— Дольше, да…

Хаджар опять мысленно выругался и закрыл рот. Он прекрасно понимал, что, скорее всего, сейчас опять выдал что-то, чего не должен был говорить.

Что же, он никогда не считал себя самым умным и знающим. Все его понимание разведывательных операций ограничивалось способностью скрытно куда-то пробраться и, возможно, учинить диверсию. Остальное, в бытность армейским человеком, он доверял специалистом.

И как раз именно таким специалистом и была Аркемейя. Она, как никто другой, должна была быть хороша в своем деле. Во всяком случае, Хаджар не знал, каким еще образом она смогла бы выжить среди сородичей своего отца.

Проклятье! Он, учитывая стремительность произошедшего, все время «забывал», что смог взять в плен никого иного, как дочь короля Да’Кхасси.

— Твой говор, человек, — продолжила разговор Аркемейя. Учитывая, что на фоне огромной скалы, укутанной черными облаками, они выглядели жалкими букашками, то её спокойная манера речи казалась сюрреалистичной. — Он странный.

То, что таким нехитрым образом демоница пыталась выведать его происхождение — догадаться несложно.

— Я из Лидуса, — ответил Хаджар.

— Глупец! — засмеялась недо-Да’Кхасси. — вся твоя страна умоется кровавыми слезами, когда мои отряды придут туда!

— Успехов, — пожал плечами Хаджар и продолжил свой подъем. — для этого тебе придется пересечь весь Дарнас. И, кстати, я запрещаю тебе каким-либо образом упоминать, что я имею отношение к какой-либо империи, кроме Ласканской.

Хаджар не видел, но чувствовал, что Аркемейя либо прищурилась, либо как-то еще продемонстрировала свое подозрение. Потому как именно его — подозрение, он сейчас ощущал.

— Скажешь это своим родителям, которых я лично поставлю рядом с тобой на наших полях.

В ответ на это Хаджар откровенно рассмеялся.

— Для этого тебе придется отправится к дому праотцов. Или же у Да’Кхасси нет праотцов, хотя ты ведь…

Веревка, которой Хаджар на всякий случай обмотал себя и девушку, внезапно напряглась. Сам же Хаджар внезапно ощутил в энергетических потоках нечто пугающе ненормальное.

Хаджар обернулся и увидел, как вокруг Аркемейи начинает постепенно загораться золотистое свечение. Такое, от которого шла ни с чем несравнимая мощь. Несравнимая потому, что Хаджар попросту никогда не сталкивался с такой силой.

Без сомнения, эта энергия могла с легкостью стереть из реальности даже Фрею — сильнейшее, на данный момент, существо, с которым когда-либо сталкивался Хаджар.

Если, разумеется, исключить тех созданий, что встретились ему в мире Духов.

— Еще одно слово, человек, — прошипела Аркемейя. Толи от злобы, толи от боли, которое причиняло ей свечение, предупреждающее о попытке нарушить клятву. — и я мы умрем вместе.

— Успокойся, — ответил на это Хаджар. — я пока не собираюсь на тот свет, но и твои попытки вывести меня из себя терпеть не собираюсь.

Аркемейя прошипела что-то на незнакомом языке и отпустила веревку. Дальнейший путь они проделали в тишине.

Поднявшись на плато, Хаджар с облегчением сбросил Зов. Он уже выдерживал последние секунды Зова и был чрезвычайно рад отпустить внутреннего дракона на заслуженный отдых.

— Исчез, — констатировала удивленная Аркемейя.

Она, неверяще, прижимала пальцы к глазам, но не могла нащупать ни единого лоскута от туманной ткани.

— Наблюдательная, — прошептал Хаджар.

Аркемейя подняла на него взгляд. Она хотела что-то сказать, но так и не смогла произнести ни слова. Она, оглядываясь, выглядела ребенком, которого впервые отвезли из деревушки в большой город.

Она разглядывала простые камни, омываемые бесконечными дождями. Собственно и на сам ливень, который дотягивался до этих скал лишь краем, она смотрела как на какое-то чудо.

Нетрудно было догадаться, что девушка никогда не покидала пределов земель Да’Кхасси, где с гранитного неба непрестанно падал черный пепел.

Сделав шаг вперед, она подставила руку под дождь, а затем, прикрыв глаза, запрокинула голову.

Хаджар не стал её торопить. Он, усевшись рядом на камень, смотрел на неё. Признаться, она не вызывала у него ни симпатии, ни ненависти, ни жалости, ни злобы. Просто очередной противник, которого он должен обыграть, чтобы выжить и встретить следующего противника. И так, до самого конца…

У него у самого лишь изредка выдавались секунды, когда бы он и сам мог бы так же постоять под дождем. В последний раз это было несколько месяцев назад, когда они с Эйненом пять минут гоняли мяч в грязи. И, видят Вечерние Звезды, это были самые счастливые пять минут за предыдущие два долгих года.

Он не хотел лишать такого удовольствия пусть и противника, пусть и не знакомую девушку, но…

Нет, Хаджар не был сентиментальным. Да, точно, не был…

— Попробуй на вкус, — предложил он слегка улыбаясь.

К удивлению, Аркемейя действительно открыла рот и подставила язык под падающие капли влаги.

— Вода… — с неким благоговением произнесла она. — мне в детстве рассказывали о ней.

— Мама, — не спрашивал, а утверждал Хаджар.

На этот раз Аркемейя не стала остро реагировать на упоминание о матери.

— Она была из Курхадана, — знакомое слово навеяло некоторые воспоминания и вновь напомнило Хаджару о том, что слепых совпадений в его жизни не было. — Там было много воды.

— Красивое место.

— Ты был там? — девушка повернулась к Хаджару.

От её взгляда он едва было не вздрогнул. По его мнению во взгляде Степного Клыка было больше человеческого, чем у Аркемейя.

Кем бы ни была её мать, какого бы цвета не текла из неё кровь, она все равно выросла в земле демонов. И, скорее, была ближе к ним, нежели к людям.

— Был, — кивнул Хаджар.

— Расскажи мне о нем.

Хаджар посмотрел в сторону, где находился их лагерь. Наверное, найдется немного времени, чтобы вспомнить те дни, которое он провел в оазисе в Море Песка.

Просто потому, что Хаджар не был сентиментальным…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 601**

— Приветствую, охотник, — Степной Клык все так же сидел рядом с костром и что-то толок в ступке. — Смотрю ты не…

В этот момент взгляды Аркемейя и орка пересеклись. Хаджар слишком понял, что не продумал момент встречи двух заклятых врагов.

— Да’Кхасси! — взревел краснокожий.

В один момент, опрокидывая ступку на камни, он вскочил на ноги. В его руках появились топоры, за спиной появился силуэт волка, а тело укрыла броня из серой энергии, напоминающей шкуру того же животного.

— Животное, — нагло улыбнулась Аркемейя.

Скрестив руки на груди, дочь Короля Да’Кхасси, с издевкой смотрела на орка. Тот, зарычав и обнажив нижние клыки, сделал шаг вперед.

Хаджар преградил ему путь.

— Успокойся, здоровяк.

— Отойди с пути, Северный Ветер! — голос Степного Клыка слегка изменился. В нем звучали рычащие и воющие ноты. — Я убью это создание!

— Я понимаю, что убьешь, — кивнул Хаджар. — вот только тогда мы потеряем ценного языка.

Незнакомый термин на мгновение повлиял на краснокожего. Тот замер и повернулся к Хаджару.

— Она залезла к тебе в разум, Дархан, — вынес он свой вердикт и уже замахнулся обухом, чтобы врезать им по голове человека. Скорее всего — в исключительно оздоровительных целях.

— Нет-нет-нет, — замахал руками Хаджар. — я взял её в заложники и заставил принести клятву.

Глаза Степного Клыка расширились. Он переводил взгляд с человека, на полукровку, а затем обратно.

— Ты силен, Дархан, я признаю, но она сильнее и тебя, и меня и большинства свободных охотников в моем племени. Лишь равные по силе Ярости Медведя могли бы взять её в плен.

— Ну, будем считать, что мне повезло.

— Или, она решила тебя обмануть, — стоял на своем орк. — возможно это её план.

Хаджар посмотрел на Аркемейю. Та продолжала так же нагло улыбаться. Нет, конечно, такая вероятность не была исключена, но, в таком случае, титул Безумного Генерала был абсолютно не заслужен Хаджаром.

Потому как он даже представить себе не мог большего сумасшествия, чем сдаться в плен истинному адепту. Ну ладно сдаться — но принести клятву! В данный момент, как бы бесчестно и мерзко это не звучало, но, де-факто, Хаджар являлся хозяином Аркемейи.

Он мог бы приказать ей лишить себя жизни и она в любом случае бы умерла. Лишила бы себя жизни — стала бы самоубийцей.

Нет — её прикончила бы Реки Мира, которая уже продемонстрировала свое недовольство путем золотистого свечения.

— Исключено, — покачал головой Хаджар. — слишком сложно. Я бы даже сказал — невыполнимо.

— До недавнего времени считалось невозможным пролететь над их, — краснокожий кивнул в сторону Аркемейи. — землями.

— Вы пролетели над Завесой Черных Небес? — удивилась полукровка. Затем, сделав осторожный шаг, который Степной Клык сопровождал пристальным взглядом, она посмотрела на скалы и лежащие на них останки «Пьяного Гуся». — Оу…

— «Оу»? Что значит — «оу»?

— Ничего, — покачала головой Аркемейя и уселась на камень.

Хаджар прищурился. Что-то здесь было не так.

— Аркемейя, я прошу тебя ответить, что не так с нашим путешествием по небу?

— Да все так, — пожала плечами девушка.

Хаджар печально вздохнул. Почему никогда не получается по простому?

— Мы можем долго играть в эти словесные игры, — Хаджар устало потер переносицу. — или ты можешь сэкономить нам всем время и просто рассказать, что ты знаешь.

— Или же, ты можешь мне просто приказать, хозяин, — последнее слово она произнесла с особой издевкой.

Степной Клык, вновь несколько раз переведя взгляд с кровного врага и на новоявленного союзника, абсолютно по-человечески махнул на все рукой.

Вернее — топором.

Усевшись перед костром, он убрал оружие за пояс кожаных штанов, снял с себя покров Зова и, подняв ступку, вернулся к процессу алхимии.

За его спиной все так же лежали в бессознательном состоянии ласканские ученики школы «Красного Мула». Правда выглядели они несколько лучше, чем полчаса назад, когда Хаджар отправился на разведку.

Удивительно… прошло всего полчаса, а казалось, будто целый день.

— Я не хочу тебе приказывать, — честно признался Хаджар.

Аркемейя посмотрела ему в глаза.

Мало кто мог выдержать с ним прямого зрительного контакта. Даже Наставник Макин, один из могучих Повелителей школы «Святого Неба», при встрече взглядом отводил глаза первым.

К полукровке это не относилось.

Она смотрела ему в глаза без стеснения или страха. И внутрь её собственных, будто небесных глаз, Хаджар видел отблески чего-то не человеческого. Все же, половина её крови принадлежала к расе демонов. Причем — не самых приятных.

Насколько вообще демоны могут быть приятны.

— Почему?

— Однажды я уже раздавал приказы и это не привело ни к чему хорошему, — на мгновение, перед внутренним взором Хаджара, пронеслась сцена далекого прошлого.

Где-то там, в вихре событий, меч простого Рыцаря Духа, которого нынешний Хаджар отправил бы к праотцам двумя ударами, лишил жизни одного из самых дорогих ему людей.

— Врешь, — сплюнула Аркемейя. — меня ты не обманешь, человек. Раб однажды — раб навсегда.

Хаджар отшатнулся.

— Ха, — победно усмехнулась полукровка. — ты ведь почти не знаком с Повелителями, да, Хаджар Дархан? О, не удивляйся, что я знаю твое Имя. Может, если бы ты когда-то достиг моего уровня, то понял бы насколько сложен этот мир и, что равные мне и те, кто сильнее, видят его совсем иначе. Метка раба до сих по в твоей душе. Застарелый шрам, который ты не скроешь от тех, кто соединил в себе два вида энергий.

Хаджар непроизвольно призвал в реальность Черный Клинок. Тот откликнулся с той же готовность, что и всегда. Меч всегда был готов разить его врагов.

— Раб, — фыркнула Аркемейя. — рабом был, рабом остался. Меня оскорбляет один лишь факт, что мы с тобой дышим одним воздухом и…

Хаджар перебил девушку. Перебил тем, что, отзывая «разочарованный» Черный Клинок, рассмеялся. Глубоко и заливисто.

Степной Клык оторвав взгляд от костра, посмотрел на Хаджара, тяжело вздохнул, покачал головой и вернулся обратно к своим занятиям.

— Я думал, что если перестану с тобой говорить, то ты не сможешь на меня повлиять, — пояснил свой смех разом успокоившийся Хаджар. — но, прошу простить, недооценил твое мастерство. Я действительно плохо знаком с Повелителями. Но еще меньше я встречал адептов, которые кроме своей силы обладают мастерством и в иных жизненных сферах.

Взгляд Аркемейи резко потух и из него улетучилась вся надменность и наглость.

— Просто убей меня, человек. Лучше так, чем быть рабой раба.

Хаджар пожал плечами.

— Приказываю тебе, Аркемейя, рассказать мне все, что ты думаешь о нашем полете.

Казалось бы, простая формулировка на деле оставляла полукровке, и без того ограниченной клятвой, минимум простора для маневра. Более того — попытайся она это сделать, и оказалась бы, для сравнения, многотонным валуном, балансирующим на острие тончайшей иглы.

Любой неверный шаг — не особо приятная смерть в огне Реки Мира. И, кто знает, разрушал ли он только тело или еще и душу.

Разные учения говорили противоположные, на этот счет, вещи. А живого свидетеля, который вернулся бы с того света и все рассказал, пока еще не появилось.

— Лучше бы ты меня просто убил, — едва слышно прошептала она и уже куда громче продолжила. — Мой отец лично установил эту завесу. И то, что могло показать вам аномалиями в ней, его ловушки.

— А те твари, летающие над ними?

— ПерьеЗмеи? — переспросила Аркемейя и дождавшись кивка, продолжила. — Их отец привез из своих путешествий еще до того, как решил основать свое королевство. Сейчас никто не знает, сколько их там и какого развития достигли.

— И не боитесь, что они решат спуститься с неба?

— Кроме пепла, им для питания ничего больше не требуется.

Хаджар, вспомнив ту тварь, которая погналась за ним только почувствовав мистерии Оружия в Сердце, был иного мнения об этом, но решил оставить при себе.

— И что ты хочешь всем этим сказать?

— Что ваше появление не осталось незамеченным.

Хаджар кивнул и задумался. Спустя какое-то время он повернулся к Степному Клыку.

— Сколько еще до того, как они смогут подняться?

— Подняться они могут даже сейчас, — ответил орк. — но сражаться смогут только через часов восемь.

— Хорошо, — Хаджар пошел в сторону обрыва. — мне нужно подумать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 602**

Спустя ровно восемь часов начали приходить в себя ласканцы. Первой, несмотря на самые тяжелые травмы, пришла в себя Ирма. Открыв глаза, первым, что она сказала, стало:

— Азрея.

То, насколько сильно беловолосая ласканская ученица приграничной школы подружилась с котенком, вызывало у Хаджара смешную, детскую ревность.

— С ней все в порядке, — успокаивал Хаджар.

Достав из-за пазухи спящего котенка, он положил её на живот девушке. Увидев свою израненную спасительницу, та едва было не заплакала.

— Я видела… видела, — пытаясь удержать голос твердым, шептала она. — как она нас спасала… как она…

Девушка помотала головой и, дрожащими руками переместив Азрею к себе на грудь, потерлась о неё щекой. Котенок промурлыкал и продолжил крепко спать.

Следом за Ирмой проснулась и Алея с Дереком. Последний и вовсе зевнул и сладко потянувшись, по-хозяйски огляделся и, увидев перед собой Аркемейю, потянулся за оружием. И, не обнаружив последнего, натянул плед повыше.

— Она ведь…

— Успокойся, — бросил Хаджар. — Наш новый, временный… ну не союзник, но и не враг.

Подойдя к юноше, он взял его руку и прощупал пульс. Затем посмотрел сквозь Реку Мира.

Проклятье! Чтобы не сделал с ними Степной Клык, это выходило за рамки понимания Хаджара. Разумеется до тети Доры Марнил краснокожий не дотягивал, но, тем не менее, оставил всех человеческих целителей в пыли.

И это учитывая, что он использовал лишь ступку и травы с корешками.

— Ты обзавелся союзником Да’Кхасси? — если бы глаза Дерека не обладали анатомическими ограничениями, то явно бы вылезли из орбит. — А сколько я без сознания пролежал?

— Восемь часов, — Хаджар не стал уточнять, что он привел Аркемейю семь с половиной часов назад.

Дерек, ничего не ответив, поднялся и, взяв с собой плед, отошел к костру. Там, рядом со Степным Клыком, сидели Ирма с Алеей. Последняя была как-то особенно тиха и с момента пробуждения так ничего и не сказала.

Вместе с сестрой они пила травяной чай, приготовленный Степным Клыком и разлитым в вдолбленные из обломков «Пьяного Гуся» чаши.

Краснокожий, окруженный людьми, был как-то необыкновенно спокоен. Да и сами ласканцы больше его не сторонились. Наоборот, в присутствие Аркемейи они искали поддержки у огромного орка.

С одной лишь инстинктивной точки зрения массивный степной житель выглядел надежной защитой и опорой перед угрозой демоницы.

— Может уже введет в курс дела? — спустя добрых четверть часа подал голос Дерек. — Что мы пропустили?

В двух словах Хаджар рассказал о своем посещении ущелья и небольшое разведке. Особое внимание он уделил полям и принцу Да’Кхасси.

— У проклятых кровососов, — Дерек, пусть и напрягшись, но смог проигнорировать свирепый взгляд Аркемейи. — имперские абмиции.

— Это позволит им, как выразился принц, войти в сферу влияния законов Неба и Земли, чтобы это не значило.

— Ну так у нас, вроде, есть прекрасная возможность узнать, не так ли, милая? — Дерек попытался улыбнуться пленнице Хаджара, но, встретившись с той взглядом, едва было чаем не подавился.

— Еще раз назовешь меня «милой», — Аркемейя даже потянулась к эфесам сабель, но те уже довольно длительное время находились в пространственном кольце Хаджара. Вполне достойные артефакты Императорского уровня. — и я засуну твой язык тебе же в задницу.

— Слова, недостойные дочери короля, — в первый раз за вечер что-то произнесла Алея. — Что означают эти законы «Неба и Земли»?

— На твои вопросы, человеческая подстилка, я не должна отвечать.

— Но на мои — да, — за всеми переживания, Хаджар как-то совсем забыл узнать о довольно интригующей оговорке. — Ответь, мне, Аркемейя, что такое законы Неба и Земли.

Хаджар чувствовал, что ему необходимо узнать об этом. Уже не раз и не два, он слышал упоминания о подобном явлении, которому подчинялись и Фрея, и Хельмер и боги.

— Это законы, — как о чем-то само собой разумеющемся говорила Аркемейя. — им подчиняется все сущее, все что было, есть и будет.

Она замолчала, а все, в том числе и Хаджар со Степным Клыком, ожидали услышать продолжения.

— И это все? — спросил Хаджар.

— Все, что я знаю, — ответила полукровка.

В этих простых словах содержался столь открытый намек, что не заметить его было невозможно.

— А кто знает больше?

— Мой отец, — широко и весьма плотоядно улыбнулась Аркемейя. — Возможно, перед тем оторвать тебе головы и съесть твои внутренности, он решит позабавить себя беседой.

На ласканцев такая угроза произвела неизгладимое впечатление, в то время как Хаджар уже успел к подобному немного привыкнуть.

— Кто их написал?

— Не знаю.

— Где их можно прочесть?

— Не знаю.

— Что будет за их нарушение?

— Их невозможно нарушить.

— Любой закон можно нарушить, — не согласился Хаджар. — Недавно ты пыталась нарушить свою клятву, которая тоже является законом, и мы оба видели к чему это едва было не привело.

В ответ на это Аркемейя лишь рассмеялась.

— А ты можешь вернуться во вчерашний день? Или не родится? Или воскресить своих отца и мать? Или потушить свет звезды и сделать тьму яркой? Законы «Неба и Земли» не рушимы и все сущее им подчиняется.

— Что за глупость, — возмутился Дерек. — Как можно подчиняться тому, что ни где не записано и никем не произнесено.

Внезапно Степной Клык прокашлялся.

— По старым легендам, — он предупреждающе посмотрел на Хаджара, намекая на необходимость держать язык за зубами. — где-то в обители нечест… Богов. Лежит две книги. В одной записаны судьбы всех существ. Во второй — законы, которым эти судьбы подчиняются.

— Значит их написали боги?

— Книги старше богов, — и, давая понять, что к разговору о богах больше не присоединится, Степной Клык вернулся к своему занятию — продолжил что-то толочь в ступке.

Хаджар же, глядя в костер, размышлял о услышанном. Получается, что Боги руководствовались законами, которые они не писали, но, тем не менее, им подчинялись? Да и вообще — что-то здесь не вязалось.

То, о чем говорила Аркемейя, напоминало законы физики, большинство из которых нарушались различными техниками. Но некоторые действительно, в отличии от «рукотворных» оставались нерушимыми. Слова же Степного Клыка имели совсем иной смысл.

Да и сама суть книг… нет, Хаджар был уверен, что речь шла о совсем разных явлениях.

— Единственное, что нас удерживает в этих землях — законы Неба и Земли, — пожала плечами Аркемейя.

— Получается, вам нужно что-то, что избавит вас от их гнета, — внезапно понял Хаджар. — И это явно не численность и не голая сила, иначе бы вы покинули эти скалы уже очень давно. Хотя нет… ваши разведывательные отряды тысячи лет их покидают… Значит…

— Земли Да’Кхасси не может покинуть только их Король, — пояснил Степной Клык.

Хаджар посмотрел на Аркемейю. Ты, впервые за все время, старательно прятала взгляд.

— Что требуется Королю для выхода в мир и создания Империи?

— Не знаю.

Свечения вокруг неё не появилось, так что технически, она клятвы не нарушила. Но главное слово здесь было — технически.

— А как ты думаешь, — Хаджар сделал ударение на последнее слово. — что ему для этого нужно?

Аркемейя прикусила нижнюю губу. Вокруг неё постепенно начало появляться золотистое свечение. Хаджар даже испугался, что потеряет ценную часть своего будущего плана.

— Ребенок, — выдохнула она. — ему нужен ребенок, который родится, как часть законов Неба и Земли. И тогда он сможет спокойно вмешиваться в жизнь смертных и создать империю, внутри которой каждый будущий чистокровный Да’Кхасси будет частью законов.

Теперь вопрос с тем, как именно появилась на свет Аркемейя.

— Почему с тобой не получилось?

Взгляд полукровки стал недобрым, но она, все же, ответила.

— Черная завеса. Она скрывает эти земли от Неба, даруя нам возможность жить среди смертных. Но и она же не позволила плану моего отца осуществиться.

— Аномалии, — понял Хаджар. — он использует их, чтобы открыть небо. А сделает он это в…

— Ночь Черной Звезды, — закончил за Хаджара Степной Клык. — Она наступит через два дня. В эту ночь грань всех миров сливается воедино и происходят чудеса.

— Зажженная тьма, почерневший свет, — Хаджар вспомнил старую легенду Южного Ветра. — Значит, у нас есть два дня, чтобы помешать планам короля Да’Кхасси.

— Проклятье! — выругался Дерек. — И как же мы это сделаем. Мы ведь даже не знаем, где находится этот самый Король!

Хаджар, в глазах которого пожаром чистого безумия отразился огонь костра, улыбнулся:

— Конечно же самым простым — сдадимся им плен.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 603**

— Мне одному кажется, что этот план обречен на провал?

— …

— Боги, я уже вижу, как буду здесь стоять, а меня будут жрать мухи.

— …!

— И ведь как воняет. Да в этом…

— Заткнись!

К удивлению, это прокричал вовсе не Хаджар или Степной Клык, а обычно спокойная Ирма. Правда сейчас она такой не казалась. Хотя, её можно было понять — обстановка располагала к повышенное нервозности.

Они шли вереницей среди тропинок, которыми были расчерчены поля Да’Кхасси. Немертвые, смотрящие куда-то в пустоту, стояли так близко друг к дружке, что складывалось впечатление, будто в ущелье не хватало места и демоны пытались как можно сильнее уплотнить «посевы».

Хаджар, идя между рядами когда-то живых существ, порой цеплялся за них плечом или рукой. И не потому, что не мог увернуться, а просто чтобы выглядеть потом правдоподобнее.

Того же самого он потребовал и от остальных участников отряда. В итоге сейчас они выглядели почти так же, как и «колосящиеся» вокруг них трупы.

— Ну как хотите, — пробурчал Дерек и для наглядности потряс сковывавшими его цепями.

От тяжелых обручей, украшенных разнообразными рунами и иероглифами, опутавших ноги, шла широкая цепь. Она расходилась надвое, чтобы скрепить обручами запястья — уменьшенные копии тех, что покоились на ногах. И уже от рук тонкая цепочка присоединялась к ошейнику с теми же метками, что и на ногах.

Подобная конструкция, помимо общей цепи, висела на каждом из членов отряда. С одной лишь разницей, что на Степном Клыке красовалось устройство раза в четыре большего размера.

Впереди отряда, ведя народ сквозь поля, на лошади ехала Аркемейя. В одной руке она держала поводья мертвой, окутанной зеленым пламенем, лошади, а во второй — цепь, которая и сковывала людей и орка.

— Если вы будете продолжать так трепаться, — зашипела демоница. — то нас раскроют и отправят на поля.

Прозвучавшая оговорка не скрылась от внимания Хаджара.

— Интересно, почему ты говоришь «нас»?

— Потому что стоит мне привести вас в замок, и я стану предательницей.

Хаджар не видел лица полукровки, но от чего-то подозревал, что на нем нет особого разочарования и печали. Если бы она действительно не хотела стать предательницей, то уже попыталась бы нарушить клятву.

Учитывая, что они находились в центре «полей», в самом сердце земель Да’Кхасси, то подобный всплеск энергии не остался бы незамеченным.

Тот факт, что полукровка даже не собиралась поступать подобным образом, говорило о том, что-либо она не сдалась и планирует как-то выкрутиться и выйти победительницей, либо…

Проклятье! Как же Хаджар ненавидел интриги.

— Тогда тебе луше постараться сделать так, чтобы нас не…

— Помолчи.

Хаджар вовремя закрыл рот и принял свой самый покорный из обликов. Со стороны западных пепельных рек ехал отряд из пяти всадников. Они мчались среди полей, держа курс прямо на отряд.

— «Высокое Небо!» — выругался Хаджар.

Всадников вела за собой его «знакомая». Демоница безумно соблазнительной, сводящей с ума внешности, и при этом питающая лютую ненависть к той, что в данный момент играла роль их пленительницы.

Текемейя, нещадно пришпоривая лошадь, буквально за мгновение преодолела полукилометровое расстояние и затормозила всего в десятке сантиметров от отряда.

Огненные копыта её коня поднялись над головой Хаджара. Тот едва было не потерял самообладание и не обнажил Черный Клинок, но, все же, у Текемейи хватило благоразумия не портить того, о чем она не имела понятия.

— Аркемейя, — прошипела демоница.

Её спутников скрывали тяжелые балахоны, так что ни лиц, ни фигур разглядеть было невозможно. Но от каждого из них тянуло аурой пиковой стадии Рыцаря Духа.

— Текемейя, — поздоровалась полукровка.

Несмотря на то, что голос её был спокоен и внешне ничто не выдавало напряжения, но учитывая, что она держала сковывавшую их цепь, Хаджар ощущал некое беспокойство.

— Что ты здесь делаешь? — волосы на голове Текемейи начали постепенно втягиваться внутрь черепа.

Хаджар достаточно узнал повадки Да’Кхасси, чтобы понять, что это не самый добрый знак. Особенно учитывая, что бутафорский клинок у её бедра начал в этом самом бедре исчезать, а ногти на пальцах постепенно превращались в когти.

— А есть какая-то причина, по которой я не могу здесь находиться? — изогнула бровь Аркемейя.

— «Только без глупостей» — мысленно прошептал Хаджар.

Он был уверен, что не оставил девушке в клятва пространства для маневра с попыткой дать как-то знать о своем положении. Но, тем не менее, Аркемейя успела показать себя весьма неглупой особой. Если не сказать, что хитрой и коварной.

Хаджар, при общении с ней, ощущал себя укротителем змеи, который положил себе на грудь опасную гадюку и стал угрожать ей каленым железом.

Вот только если в попытке наказать тварь он промахнется, то ранит самого себя.

— Не умничай, нечестивая, — сплюнула Текемейя принявшая какой-то пограничный облик. Она уже не выглядела сногсшибательной красоткой, но еще и не превратилась в крылатого монстра. — Мы обе слышали приказ нашего принца и, мне кажется, срок, который он назначил, еще не истек.

Аркемейя, бросив беглый взгляд в сторону Хаджара, широко улыбнулась.

— Если тебе что-то кажется, то не понимаю, почему это должно быть моей проблемой.

Текемейя издала какой-то непонятный звук. В ту же секунду из-под балахонов остальных всадников показались трехпалые, серые лапы, увенчанные когтями длиной с хорошие кинжалы.

— Еще одно слово в таком тоне и…

— И что, Текемейя?! — едва не в голос засмеялась Аркемейя. Одновременно с этим она выхватила две сабли и выпустила на волю свою ауру.

Только теперь Хаджар понял, что никак, кроме слепой удачи, тот факт, что он смог её пленить, объяснить было нельзя. Молодая девушка не только достигла ступени Повелителя, но и обладала мистериями Духа Сабли, превышавшими те, которыми Хаджар мог бы похвастаться в Духе Меча.

В лобовой схватке она, скорее всего, проиграла бы Оруну, но смогла бы, пусть и с тяжелыми ранами, сбежать.

— Тебе, Текемейя, понадобилось четыре слуги, чтобы осмелиться говорить в моем присутствии? Или тебя есть пара лишних крыльев, которые мне требуется отсечь?

Девушка говорила совсем не в том тоне, что при принце. В нем не было ни покорности, ни готовности услужить. В седле перед Хаджаром сидели воительница, бесстрашно смотрящая в глаза верной гибели.

При этом она не сколько не боялась Текемейи и его подручных. Более того, Аркемейя была полностью уверенна в своей победе.

— Ты думаешь, нечестивая, что твой отец спасет тебя от полей, если ты хоть пальцем меня тронешь? — Текемейя, пусть и понимавшая, что не сможет одолеть ненавистную полукровку, почему-то не спешила лезть на рожон. — Попробуй только и познаешь всю полноту Королевы. Она и так слишком долго тебя терпела.

Взгляд Аркемейи посуровел, а Хаджар убедился в том, что демоническое королевство не особо отличалось от людского. Понятное дело — какое Королеве понравиться видеть перед собой бастарда.

Пусть это даже не будет сводиться к напоминанию о неверности мужа, но все равно останется показателем их неравенства. Король можно то, чего нельзя Королеве.

— Убирайся, — процедила Аркемейя. — Как и приказал принц, я стояла в дозоре. Увидела отряд лазутчиков. Взяла их плен. Веду к Королю, чтобы тот решил их участь.

— Лазутчиков? К Королю? Ты совсем сума сошла, нечестивая.

Текемейя, постепенно возвращая человеческий облик, вплотную подошла к Хаджару. Откинув с его головы плащ, она вгляделась в его глаза. Он постарался спрятать свой разум как можно глубже в недра души.

— Мясо, — прошипела она и, проведя языком по щеке Хаджара, оттолкнула его в сторону. — Помяни мое слово, Аркемейя, именно я буду той, кто вырвет твой сердце.

— Я слышу это с самого детства, Текемейя, но пока эта имено я — та, кто может вырвать твой поганый язык.

Развернув коня, оставляя демоницу позади, Аркемейя поехала вниз по холму. Следом за ней ковыляли опутанные цепями члены отряда.

Хаджар, размышляя над недавней сценой, благодарил Вечерние Звезды за то, что ласканские ученики не выдали себя. Будь это иначе…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 604**

Еще около трех часов они двигались по, казалось бы, бесконечной дороге. Все это время ни один из них не проронил ни единого слова. Каждый думал о чем-то своем.

О чем думали остальные, Хаджар не знал. Сам же он мысленно возвращался в столицу Дарнаса — Даанатан. Где-то там, среди хитросплетения кварталов, улиц и проспектов, остался его друг. И путешествие, которое должно было отнять всего две недели, слишком затянулось.

Оставалось надеяться, что Эйнен не наделает глупостей и не станет пытаться отыскать своего товарища. Это могло привести к тому, что их пути разойдутся в бесконечном клубке попыток отыскать друг друга.

Но, наверняка, новость о том, что «Крылья Рух» разбиты пиратами уже дошли до столицы. А это означало, что островитянин наверняка обладал теми же сведениями.

Уповая на благоразумие Эйнена, Хаджар надеялся, что тот максимум — добрался до Даригона и теперь ждет друга.

Но все эти мысли, как и прочие, отошли на второй план, когда они встали на вершине скалистого холма. Здесь, кроме старого, мертвого дерева, ничего уже и не «росло».

Петляющая тропика, высеченная в скале, ступеньками уходила все ниже в ущелье, плавно переходя в широкий проспект, ведущий к тяжелым кованным решеткам врат дворцового барбакана.

Иначе, как дворцом, это пугающе прекрасное строение назвать язык не поворачивался

Оно, огромное по площади, стояло на вершине скального гребня. С остальным ущельем дворец соединял утопающий, как и половина строения, в тумане длинный мост. По его периметру возвышались высокие башни, украшенные статуями различных монстров.

Мост уходил к высокой арке, так же увенчанной башнями. Длинные, острые, будто когти, они увенчали весь замок, сделав его похожим на спину ощерившегося перед боем дикобраза. Одновременно пышный и помпезный, он выглядел тяжелым и монументальным.

Витражи, цвета мокрого пепла, сливались с серой каменной кладкой и бесконечным барельефом. Статуи же украшали все бесчисленные башни и шпили.

В некоторых из них Хаджар узнал главных действующих страшилок, которые мать рассказывала ему на ночь.

— Пойдемте, — поторопила Аркемейя.

— Что это? — спросил Дерек.

По крутым ступеням узкой тропинки приходилось ступать очень аккуратно. Аркемейя же и вовсе, привязав коня около мертвого дерева, держалась при спуске за край скалы.

Им же, скованным одной цепью, такую роскошь было себе не позволить. В итоге, гремя цепями, они осторожно спускались.

В какой-то момент один из Ласканцев неправильно поставил ногу и, если бы не могучая физическая сила (не зависимая от энергии и потому не заблокированная цепью) орка, то вся связка полетела бы в пропасть туманного ущелья.

Спустившись с холма, они оказались около решетки барбакана. Их Аркемейя открыла взмахом руки. Тяжелая решетка со скрипом поднялась и исчезла в камне строения.

Открывшийся им мост выглядел так, будто сошел с картин детских кошмаров. Укутанный туманом, раскинувшейся над пропастью, он был каким-то потрескавшимся и с виду ветхим.

Хаджар ступал по нему едва ли не с большей осторожностью, чем по высеченным в скале ступеням.

Чем дальше они по нему шли, тем суровее становилась атмосфера, создаваемая замком. Если бы не зелье, приготовленное Степным Клыком, то ласканцы уже если бы не праотцам души отдали, то лежали бы здесь без сознания. А так, пусть и с трудом, но они продвигались сквозь становившийся осязаемым туман.

Хаджар, которому постепенно становилось трудней дышать, посмотрел на мир сквозь Реку Мира.

Лучше бы он этого не делал.

Туман, который не должен был излучать ровно никакой энергии, силя ею будто ночью квартал женщин с пониженной социальной ответственность.

Помимо этого, он даже обладал каким-то подобием энергетического тела, которое пыталось прицепиться к отряду. Мешала ему сделать лишь Аркемейя. На её ладони светился мистический знак, которой заставлял туман держаться чуть в стороне.

— Что это? — спросил ошеломленный Хаджар. — никогда прежде не видел ничего подобного.

— Это Дух-паразит, — пояснила Аркемейя.

— Что-то вроде стража?

— Именно, — кивнула полукровка. — если бы не мой знак, то он бы вас сожрал.

Вскоре они подошли к центральному входу. Огромному, по своему размеру, вратному комплексу. Такой должны были обслуживать не менее пяти десятков стражников, но мост выглядел все таким же пустынным и туманным.

— Еще не поздно, глупые люди, — Аркемейя повернулась к отряду. — если я проведу вас внутрь, то всех вас будет ждать такая ужасная смерть, что её веками матери детей пугать будут.

Хаджар улыбнулся. Когда-то давно, в подводной пещере, он слышал примерно такое же.

— Если ты согласишься, я уберу печать и туман вас сож…

— Успокойся, Аркемейя, — перебил Хаджар. — мы будем действовать согласно плану.

— «Или той его части, которую ты знаешь» — мысленно добавил Хаджар, но этого полукровке знать было не нужно.

— Мне вас жаль, — прошептала Аркемейя. Хаджар сомневался, что жаль ей было именно их. Скорее саму себя.

Девушка повернулась к вратам. Она подняла руку и знак на её ладони вспыхнул зеленым светом. Тот вытянулся длинным столпом и ударил по круглому витражу.

Спустя некоторое время, достаточное, чтобы усомниться в своем решении принять предложение орков, ворота начали открываться. Деревянные створки, обитые артефактным железом, толщиной в несколько метров, медленно разъезжались в разные стороны.

Из открывшегося прохода, вопреки ожиданиям, повеяло не мраком или гнилью, а вполне себе обычной дворцовой атмосферой. Слегка сухой, но теплой.

На полу лежал ворсистый ковер. Он морем растекся по серым камням, теряясь где-то у ступеней широкой лестнице, ведущий на второй этаж. По ней, вполне свободно, могло бы разойтись до десяти пар гостей.

На высоком потолке, холодным, но дарящим тепло светом, сияли лампы, сделанные из каких-то кристаллов. На подобие тех, что находились внутрь летающих кораблей, они впитывали энергию из Реки ира и мгновенно из излучали в виде света.

По стенам висели старые гобелены, многие из которых выцвели настолько, что не было видно рисунка.

Изредка виднелись картины. Как помнил Хаджар, любая картина, написанная не смертным, а адептом, несла в себе определенные мистерии и стоила крупных денег.

Здесь их было не так много, как рассказывали про тот же Императорский дворец, но на пару состояний, даже по меркам Даанатана, имелось.

Позволив отряду немного полюбоваться убранством, Аркемейя повела их в сторону лестницы. Их шаги гулким эхо разносились по широким, но пустым коридорам.

Хаджар явно видел во всем происходящем незримую руку Богов. И не потому, что им пока что безумно везло, а просто Король, в предверии ночи Черной Звезды, решил устроить нечто вроде званного ужина.

Иными словами — собрать всех приближенных Да’Кхасси и устроить праздник живота. Ну или горла. Ну или как там они кровь принимают.

Что, кстати, наглядно показывало положение Текемейи при дворе, потому как её во дворце не было. Как, собственно, и спутников завистливого создания.

Поднявшись на второй этаж, мало чем отличавшийся от первого, Аркемейя повела их не в сторону бального зала, где и проходил многодневный пир, а на местную кухню.

Хаджар заранее подозревал, что вид будет еще тот себе, но, пройдя через узкие двери и оказавшись в просторном, светлом помещении, он понял, что видел на войне далеко не все ужасы, которые можно представить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 605**

За многочисленными столами, как сперва показалось Хаджару, стояли немертвые. Но, стоило приглядеться, становилось понятно, что это были самые настоящие живые. Вот только их внешний вид оставлял желать лучшего.

Женщины и мужчины, с вырезанными на лбах, покрывшимися корками крови, они были словно обтянутые кожей скелеты. Впалые щеки, потрескавшиеся губы и гнилые зубы. Одетые в какие-то рваные тряпки, они, при всем этом, смотрели перед собой абсолютно счастливыми глазами.

Безумными.

Но счастливыми.

— Что с ними? — спросил Дерек.

В это время Аркемейя снимала с них настоящие кандалы и одевала фальшивые, которые Хаджар, при помощи воли и Черного Клинка, выточил из обломков пушек «Пьяного Гуся».

Хаджар уже думал, что ему придется переозвучивать вопрос, но Аркемейя, ко всеобщему удивлению, решила удостоить юношу ответом.

— Слюна Да’Кхасси, обладает особым, дурманящим эффектом, поэтому не вздумайте ничего принимать из их рук.

Хаджар, услышавший местоимение «их», посмотрел на Аркемейю. Та не выглядела такой уж довольной происходящем, но оно и понятно. Если их план увенчается успехом, то кто знает, какая судьба будет ждать полукровку.

С другой стороны, в данный момент, пусть и не по своей воле совершала государственную измену. И даже если Хаджар и компания где-то споткнуться и все закончится большим провалом, то вряд ли Король одобрительно погладит изменщицу по голове.

Как ни крути, а Аркемейя, волей случая, оказалась в данной ситуацией третьей стороной, которая еще неизвестно какие цели преследовала.

После Дерека, она освободила Алею и Ирму. Те, стараясь держаться молодцом, тем не менее выглядели слегка испуганными.

Покидая стены родной школы «Красного Мула» они вряд ли планировали оказаться в логове жутких монстров, каждый из которых был способен с легкостью лишит их жизни.

— Не дергайся, здоровяк, — Аркемейя не с первой попытки подошла к грозному Степному Клыку. Тот, при виде полукровки, угрожающе зарычал и обнажил клыки. — Если не хочешь, чтобы я случайно тебя порезала.

Сабли все так же были при девушке, вот только обнажить она их не смогла бы. Во всяком случае, не против кого-либо из отряда Хаджара.

— А почему здесь нет никого из Да’Кхасси? — Дерек подошел к одному из смертных.

Он помахал ладонью перед лицом некогда крупного мужчины. Тот, не отвлекаясь от нарезки кровавого мяса, продолжал глупо улыбаться. И, как понимал Хаджар, если бы не вырезанный у всех смертных знак на лбу, то они мгновенно развеялись бы в прах.

В замке царила такая атмосфера, что тяжко пришлось бы и слабому истинному адепту. Ласканцев же выручила орочья алхимия.

— Сегодня в замке лишь дворяне, — поясняла Аркемейя. — для них зазорным считается не то что стоять рядом со смертными, а смотреть в их сторону.

— А как же планирование империи?

— В которой они собираются править, — в голосе Аркемейя звучала неприкрытая неприязнь. — сами же дворяне никогда не покидали наших земель и редко когда выбираются из своих замков.

— Не видел здесь ни одного такого, — закончив размахивать руками перед лицом смертного, Дерек подошел к булькающей на каменной плите обычной кастрюле.

Приподняв крышку, он взял черпак и уже собирался опустить его в варево, как Аркемейя предупреждающе опустила ему руку на плечо.

— Не советую.

— С чего вдруг? — Дерек сбросил ладонь полукровки с плеча и зачерпнул немного.

— Ну как хочешь, — усмехнулась Аркемейя, глядя на то, как Дерек тянется губами к черпаку. — только сперва подумай, что именно едят Да’Кхасси, а уже потом пробуй их еду.

Дерек, сперва не понявший слов полукровки, задержал черпак всего в нескольких сантиметрах от рта. Хлопнув паруз раз глазами, от бросил черпак обратно в кастрюлю и отшатнулся в сторону.

Тоже самое сделали и Алея с сестрой, стоявшие рядом с разделочным столом, на котором несколько женщин механическими движениями рубили мясо. Теперь все прекрасно понимали, что именно это было за мясо.

— Неженки, — прошептала Аркемейя, снимая браслеты с рук Хаджар.

Тот, освободившись от волшебного железа, потер запястья, а затем самостоятельно закрепил поддельные кандалы. Чтобы снять такие, истинному адепту требовалось приложить лишь немного усилий.

— Все помнят свои роли? — спросил Хаджар, повернувшись к опешившему отряду.

Даже Степной Клык и тот выглядел ошарашенным и, пусть и не напуганным, но готовым избавиться от последнего приема пищи.

Хаджар, видевший изуверства секты Черных Врат, все же превзойденных этой кухней, обошелся лишь легким шоком.

— Мы действительно будем прислуживать этим монстрам? — губы Ирмы слегка дрожали. — и подносить им… подносить им… подносить.

— Успокойся, сестра, — Алея схватила беловолосую девушку за руку. — не думай об этом. Лучше думай о том, что мы спасем наш родной дом и избавим родных от подобной участи, когда убьем короля.

— Готовы? — в глазах отряда все еще плескались океаны сомнений, но, самое главное, в них не было трусости. — Тогда переодеваемся.

Хаджар, многое разузнавший от Аркемейи про устройства замка, заранее спланировал то, как именно они проберутся на бал Да’Кхасси.

Единственное, чего он не учел — что действовать ему приходилось не в компании бывалого авантюриста и вояки, или наследника пиратского клана, а с кучкой недавних школяров.

— «Да помогут нам Вечерние Звезды!» — с этими мыслями Хаджар ребром ладони вырубил одного из смертных и, усилием воли, стянул с него одежду.

Спрятав свои обноски в пространственное кольцо, он надел серую хламиду, он взял в руки поднос. Изящно сервированный, он бы выглядел весьма аппетитно, если бы не знание о том, что именно на нем подавали.

Вскоре все уже выглядели так же, как и остальные официанты смертные, которые порой приходили на кухню, брали подносы и исчезали в длинном, узком коридоре.

Степной Клык, который не особо был похож на человеческого смертного, прошептав что-то на своем рычащем языке, опустился на четвереньки. Аркемейя, взявшись за цепь, повела его за собой будто собачку.

Хаджар, слившись с толпой безумных от удовольствий смертных, вошел в коридор. Темный, тесный, он вел в сторону шума и серебристого света.

И, спустя десяток секунд, он едва сдержал возглас восхищения. В огромном, казалось — полностью сделанном из хрусталя зале, кружились под медленную, красивую музыку, сотни пар.

Высокие мужчины в изысканных камзолах, застывшие в том возрасте, когда им не стоит труда, чтобы заставить девичье сердце биться сильнее.

И женщины, вышедшие из мечтаний смелых юношей, тоскующих по теплую девичьей плоти. Они были прекрасны в своих пышных платьях. Их белые, редко когда — черные волосы, плыли в такт воздушным движениям длинных, стройных ног. Осиные талии, подчеркнутые широкими поясами, казалось, можно было обхватить двумя большими и указательными пальцами.

Среди танцующих пар проходили смертные. Легкими, почти незаметными движениями, пары подхватывали с подносов бокалы с алыми, вязкими напитками или небольшие закуски.

Хаджар, осторожно ступая, двигался в сторону длинного стола. Там, активно орудуя вилками и ножами, пировали другие демоны.

Хаджар взглядом искал описанного Аркемейей короля. И нашел. Более того — даже не опиши она своего отца, не найти его в этом зале было бы сложно.

Олицетворение мужской красоты и изящества, одетый в белый с красным камзол, он лениво взирал на окружавшую его роскошь своими ясными, голубыми глазами.

Белые локоны лишь немного не дотягивали до широких плеч, а изящные брови в разлет придавали его взору некую задумчивость.

Сила же, которой веяло от него, ужасала Хаджара. Она находилась за гранью его понимания. Казалось, что одним слишком суетливым движением, Король Да’Кхасси мог уничтожить весь дворец и всех присутствующих в нем гостей.

Все шло по плану. Оставалось только последнее…

— Ваше величество, — поклонилась Аркемейя. — простите, что прерываю праздник, но наших границах я поймала лазутчика орков.

Она дернула за цепь и Степной Клык подполз вперед. До пирующих и стола с пирующими, где сидел и принц, оставалось не больше пяти метров.

Идеальное расстояние.

— Забавная игрушка, дочь моя, — голос Короля был переполнен апатией и скукой. — но не вижу, по какой причине ты решила привести это животное сейчас сю…

— Черный Ветер!

Хаджар, вкладывая в удар максимум силы, используя Зов, обнажил Черный Клинок и обрушил удар на сидящих. Такой удар, разумеется, не смог бы даже поцарапать безымянного, если бы одновременно с этим Хаджар не достал из пространственного кольца с десяток кристаллов, прихваченных с разбившегося «Пьяного Гуся».

Усилием воли отправив их в Короля, он подставил их под удар. Раскалываясь, они порождали в потоках энергии аномалии, схожие с вихрями в пепельном небе.

Мимолетные, слабые, они, тем не менее, даже Безымянному не позволили бы долю мгновения использовать свою силу. И именно этим мгновением и воспользовался Степной Клык.

Зарычав, он скинул с подноса крышку и, сняв с него костяной кинжал, рванул в атаку. Хаджар смотрел за тем, как одним махом преодолев пять метров, Степной Клык вонзает оружие в грудь Королю Демонов.

— «Слишком просто!» — сверкнула мысль в сознании Хаджар.

Он посмотрел на Аркемейю.

Та победно улыбалась.

На её руке все еще сверкал шрам от клятвы…

Все встало на свои места.

Но было уже поздно.

С легким шелестом позади Хаджара сформировалась аура немыслимой силы.

— Любопытно… потомок Врага?

Затем щелчок пальцев и Хадажра, будто тряпичную куклу, оторвало от земли и, пронесся по воздуху, впечатало в хрустальную стену.

Удерживаемый невидимой силой, он не мог и пальцем пошевелить. Лишь смотрел на происходящее.

Танцы в зале замерли. Пары стояли по периметру и, держа в руках непонятно откуда взявшиеся бокалы, смотрели на Короля. Тот, только что пронзенный кинжалом-убийцей, спокойно расхаживал в центре зала.

Подойдя к обездвиженному степному клыку, пробившему не более, чем обивку высокого кресла, он потрепал краснокожего по волосам.

— Хорошая попытка, но это я у тебя заберу, — с этими словами он протянул рук, выхватил кинжал, а затем, без всяких усилий, разломал его на две части. Выброшенные обломки покатились куда-то под ноги Аркемейи. — Тебя уже ждут.

Теперь уже Степной Клык, пролетев с десяток метров по воздуху, впечатался в стену рядом с Хаджаром.

— Ну, а теперь наши главные гости! — в зале зааплодировали. — без которых праздника Черной Звезды не произошло бы!

Три фигуры в серых хламидах взмыли в воздух и подлетели к Королю Да’Кхасси. С них слетели капюшоны. Дерек, Алея и Ирма, без возможности пошевелиться, остановились в метре от демона.

— Ты мне не нужен.

Дерек, повторив судьбу Хаджара и Степного Клыка, впечатался в стену. Опешивший, испуганный, он неверующе смотрел на своих подруг.

Ведь все шло так хорошо…

— Какие достойные экземпляры… — демон подошел к висящей в воздухе, плачущей Алее и Ирме. Он их поочередно обнюхал, а затем, взяв Алею за скулы, произнес: — Ты мне не нужна.

С хрустом шея девушки изогнулась, а энергия в теле целительницы исчезла. Та умерла мгновенно.

Ирма потеряла сознание, а по щекам бессильного Дерека потекли слезы.

— Пируйте, господа, а мне нужно подготовить невесту к её лучшей, в жизни, ночи.

Да’Кхасси засмеялись и вновь зааплодировали. Король же пошел в сторону выхода из зала. Потерявшее сознание Ирма плыла за ним следом.

— Ах да, дорогая дочь.

— Да, мой король, — склонилась Аркемейя.

— Этих, — Король кивнул в сторону пригвожденной к стене троице. — отведи на поля. Думаю, там найдется для них местечко.

\* \* \*

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 606**

Хаджару сперва показалось, что он видит старый кошмар о тех временах, когда единственным его собеседником была крыса. Тогда, в темнице королевского дворца в Лидусе, он так же сидел в тесном помещении в глубокой тьме.

Но наваждение быстро спало. Эта темница оказалась куда просторней. К тому же едкую тьму разбавлял тусклый свет, льющийся сквозь узкую полоску бойницы, заменявшей здесь окно.

На серых камнях лежала солома — видимо, заменяла кровать и служила чем-то вроде циновки.

Подойдя к решеткам, Хаджар схватился за них и попытался раздвинуть прутья, но, к удивлению, не смог. К удивлению, потому как сталь, которую он чувствовать в ладонях, не обладала собственной энергией. Следовательно — не могла быть артефактной.

А удивился Хаджар потому, что его не сковывали никакие кандалы, а на шее не висело рабского ошейника. Но, даже так, сила, почему-то, не мгла покинуть его энергетического тела. Будто запертая в нем, внутри меридиан и узлов, она билась о стенки ставшего непроницаемым сосуда.

Иными словами, в данный момент Хаджар мало чем отличался от простого, натренированного смертного.

— Что за…

— Очнулся, значит.

Хаджар прищурился. Напротив его камеры маячила стена с тусклым, факелом, пламя которому заменял голубоватый кристалл. Он напоминал лампы, свешивавшиеся с потолка дворца.

— Степной Клык?

— Да, — голос орка звучал справа. Видимо — из соседней камеры. — Дерек еще не в сознании.

Это был первый раз, когда краснокожий назвал ласканца по имени.

— Ты можешь сломать решетки?

— Если бы мог, Дархан, мы бы здесь не сидели.

Хаджар выругался. Слова орка звучали логично, но не задать вопрос он просто не мог.

Еще пару раз ударив кулаком по железным прутьям, Хаджар слизнул с разбитых костяшек кровь и отошел к стене. Прислонившись к ней спиной, он сполз на холодный пол.

Хаджар не сомневался, что с другой стороны каземата, Степной Клык сидел в точно такой же позе.

— Не сработал план, да? — в голосе краснокожего не звучало ни намека на осуждение. Скорее — разочарвание. Причем — в самом себе. — Не понимаю, Дархан, я ведь видел его, чувствовал его! И ударил прямо в центр силы. Я ощущал, как кинжал прознает плоть и…

— Артефакт подмены, — вздохнул Хаджар. Он смотрел в темный потолок. Оттуда падали тяжелые капли воды. — Он был готов заранее.

— Но как… не понимаю. Как он мог быть готов…

— Аркемейя, — Хаджар произнес имя без ненависти. Она обыграла его в чистую. Глупый Генерал. — Стоило понять, что наше появление в этих землях прошло было не просто замечено, а проконтролировано.

— Они позволили нам прорваться через вихрь?

— Нет, — покачал головой Хаджар. Он крутил в руках пространственное кольцо. То слегка блестело в тусклом свете бойницы. — Прорвались мы сами. Но, как только вихрь был разрушен, а мы оказались здесь — Король узнал об этом. И…

— Подослал полукровку, — прорычал Степной Клык. — Ты должен был позволить мне порвать её глотку, Дархан!

Хаджар вздохнул.

— Наверное должен был, — протянул он. — но не уверен, что тогда к нам бы не отправили отряд из сотни Да’Кхасси.

— Лучше смерть в бою, чем так! — Степной Клык ударил кулаком по стене.

Хаджар почувствовал это как легкий толчок, отдавший в спину. Он не мог спорить с краснокожим. Действительно — лучше было бы пасть в достойной сече и с честью встретить порог дома праотцов, чем так.

Проклятье!

Больше интриг, в которых совершенно не разбирался, он ненавидел разве что казематы. За год, проведенный в одном из таких, он успел проникнуться к ним глубокой антипатией.

— Но как она смогла? — продолжал сокрушаться Степной Клык. — Я ясно видел шрам от клятвы на её ладони. Если бы не он, клянусь праотцами, я бы тут же свернул ей шею.

Хаджар не стал говорить о том, что вряд ли бы краснокожий смог свернуть шею Повелительнице, чье тело было так же крепко, как артефакт уровня Неба.

С этим, с трудом, мог бы справиться разве что Орун. Да и то, только в том случае, если бы Аркемейя стояла не шевелясь и не сопротивлялась попыткам Наставника.

— Законы Неба и Земли, — Хаджар выругался. — она ведь полукровка, Степной Клык. Ты хоть раз сражался с полукровкой Да’Кхасси?

— Нет, — кажется, краснокожий тоже начал немного понимать произошедшее. — Только слышал о них. В старых рассказах племени, говорилось о том, что Король, порой, забирает к себе женщин.

— Всех подряд?

— Нет. Только тех, что еще не знали мужчины.

— Так я и думал, — кивнул Хаджар. — Именно поэтому он и убил Алею, а Ирму забрал с собой.

— Чтобы зачать ей ребенка?

— Именно. Ребенок, которого он заделает Ирме в ночь Черной Звезды, будет наполовину Да’Кхасси, наполовину человеком.

Степной Клык что-то проворчал, а Хаджар, поднявшись на ноги, подошел к противоположной стене. Приложившись к ней ухом, он закрыл глаза и вслушался. Черех пару секунд, он услышал тихое сопение.

Дерек все еще находился без сознания.

Интересно, текли ли по его щекам слезы?

— Проклятье, — в очередной раз выругался Хаджар. — и, кажется, я знаю, с кем именно спала Алея.

Степной Клык произнес что-то на родном языке. Наверное, прямого перевода это не имело.

— Почему он нас не убил?

— Король-то? — Хаджар вернулся обратно. Все еще вертя кольцо, он пытался успокоить разум. Ему казалось, что он что-то упускает. — Скорее из жадности, нежели по каким-то другим мотивам. Они ведь готовят вторжение в Ласканскую империю, так что постоянно увеличивают объем полей.

— Нас всего лишь трое.

— Для обычного жителя — да, но Короля мыслят иначе. Мы для него — бесплатная сила, которая пришла сама к нему на службу. Зачем от такой отказываться.

— А Алею тогда…

— От обиды. Он наверняка планировал увеличить шансы на успех тем, что сделает не одного, а двух детей.

— Но как все это помогло полукровке избежать наказания и…

— С ней у Короля не получилось. Она, как и остальные Да’Кхасси вне законов Неба и Земли. И именно поэтому они прячутся здесь, потому как стоит им на длительное время выйти из-под завесы, как они все помрут.

Хаджару это напомнило сказки Земли о непереносимости вампирами солнечного света. Нет, Да’Кхасси, конечно, сильно отличались от земных вампиров, но суть была одна и та же.

— Звучит очень странно, Дархан.

— И не говори, здоровяк, и не говори, — хмыкнул Хаджар.

Но именно эта странность объясняла заинтересованность в неудаче Да’Кхасси одновременно со стороны богов и демонов. Первые послали Фрею с напутственным словом, вторые — своего верного эмиссара Хельмера, Повелителя Ночных Кошмаров.

Ни одной из фракций не хотелось, чтобы кто-то таким образом обыграл законы Неба и Земли.

— Но ты, Дархан, говорил, что её едва не убила Река Мира, когда она попыталась нарушить клятву.

Хаджар открыл было рот, потом закрыл, потом открыл еще раз, а затем выругался.

— Ты знаешь, Степной Клык, я идиот. Когда её окутал свет, мы были на границе земель Да’Кхасси. Там, где влияние завесы наименьшее.

— Получается — там клятва на неё действовала, а дальше уже — нет?

— Получается, что так, — кивнул Хаджар. — иными словами…

— Иными словами, — прозвучало из-за стены. — твоя ошибка стоила жизни моей невесты.

Дерек очнулся и, первым что попытался сделать — сломать прутья решетки. Но и у него не получилось.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 607**

Дерек какое-то время остервенело бил и стучал по прутьям, но, поняв тщетность своих попыток, отошел к стене. Точно так же, как недавно и Хаджар, судя по звуку он сполз по ней и затих.

Наверное, кто-то бы в данной ситуации, сказал бы «прости, Дерек» или нечто в этом роде, но не Хаджар. Он не собирался брать на себя вину за смерть Алеи. Да, разумеется, какую-то степень ответственности он ощущал, но не более.

Всех троих из них и Хаджар, и Степной Клык предупреждали о смертельной опасности путешествия в эти земли. Более того, ученики школы «Красного Мула», чтобы самостоятельно принимать решения.

Хаджар не собирался нести на себе груз смерти Алеи.

Не собирался…

— Это я виноват, — вздохнул Дерек. Голос его слегка дрожал. — Если бы я послушал свой внутренний голос, если бы не согласился, она бы… она бы… она…

— Дерек, ты…

— Замолчи, Хаджар! — выкрикнул ласканец. — Прошу тебя, замолчи. Замолчи, пока я не начал винить тебя в произошедшем.

Дерек прекрасно понимал все то, о чем только то размышлял Хаджар, но одно дело — понимать, а другое — принимать.

— Почему мы все еще не на полях? — спросил юноша, пытаясь удержать голос от срыва.

— Кто знает, — пожал плечами Хаджар. — может передумали?

— Вряд ли, — на полном серьезе ответил Степной Клык. — Да’Кхасси не отличаются милосердием.

Хаджар продолжил крутить в руке свое кольцо. Если бы орки разбирались в артефактах так же хорошо, как в алхимии, то, возможно, у них был бы шанс как-то повлиять на ситуацию, а так…

Одно радовало — сами Да’Кхасси тоже в артефакторике не разбирались, иначе бы уже давно использовали обломки кораблей в приграничье. А так — пользовались тем, что добывали в своих вылазках и чему могли найти применение.

Хотя, оставалось загадкой, каким именно образом, они заблокировали возможность выпускать энергию во вне.

Внезапно кольцо, отразив луч тусклого света, на миг ослепило Хаджара, а когда тот проморгался, то его поразила догадка. Подняв артефакт на уровень лица, он посмотрел на него и широко улыбнулся.

Да’Кхасси наверняка даже не знали, что это такое — имено поэтому и не забрали. Все же, подобные артефакты встречали намного реже, чем те же Императорские клинки или броня.

Это только в далеких Королевствах народ полагал, что Императорский клинок это привилегия лишь Императора, а пространственные артефакты не более, чем легенда.

Поднявшись на ноги, Хаджар направил кольцо на решетку и мысленно взмолился, чтобы все получилось. Надев кольцо на палец, тот самый, в котором увеличил мередианы настолько, что они буквально «пронзили» плоть.

Для какой-либо техники этого не хватило бы, а вот для пространственного кольца.

Кто бы мог подумать, что эксперимент с техникой медитации «Пути Среди Облаков» спустя столько времени станет решающим фактором.

Отдав мысленный приказ, Хаджар выпустил энергию. Та, двигаясь куда медленнее, чем обычно, все же влилась в кольцо. Спустя мгновение внутри него появились обломки стальных прутьев.

В самой тюремной решетке появилось круглое «отверстие» диметром в полметра. Достаточно, чтобы в него пролез человек.

— Кажется, нам пока еще рано вспоминать имена праотцов, — улыбнулся Хаджар и выбрался в коридор.

Как и в самой камере, здесь царили сумрак и сырость. Энергия все еще двигалась медленно и вязко, но, тем не менее, понемногу меридианы начали её пропускать.

Сделав несколько шагов по тюремному коридору, Хаджар оказался напротив камеры Степного Клыка. Как и думал Хаджар, тот сидел, прислонившись спиной к смежной стене. В довольно «просторной», по меркам казематов, камере, орк выглядел медведем в бродячем цирке.

Настолько на его фоне камера выглядела тесной и узкой.

— Как ты это сделал? — глаза краснокожего, впервые на памяти Хаджара, расширились от удивления.

Хаджар подбросил кольцо и, поймав его на лету, подмигнул орку.

— Не настолько уж и плох путь развития людей, да?

Орк, обнажив в улыбке нижние клыки, кивнул на решетки.

— Вытащи меня отсюда, Дархан.

— Что вы там делаете? — послышался голос Дерека.

Хаджар, не тратя время на ответ, сосредоточился на артефакте и решетке. Благодаря тому, что в коридоре давление пусть и незначительно, но ослабло, Хаджар смог собрать достаточно энергии, чтобы проделать дыру шире, чем в собственной камере.

Выбравшись в коридор, Степной Клык оглушительно хрустнул шейными позвонками, а затем и плечевыми суставами.

Несмотря на потеряю кинжала и провал их авантюры, он сохранил боевой настрой. В глазах свободного охотника не было ни тени сомнения или апатии.

Наверное, одно это могло объяснить причину того, каким именно образом орки могли тысячи лет сражаться с Да’Кхасси. Они просто не знали такого слова, как «сдаться» или «опустить руки».

— Да что там происходит?!

Чего Хаджар не мог сказать о Дереке…

Переглянувшись, Хаджар вместе со Степным Клыком подошли к камере ученика школы «Красного Мула». Тот, сидя на полу, выглядел подавленным. Смотрел в пустоту коридора.

Стоило только им показаться в свете кристаллического факела, как Дерек вскочил и схватился за прутья.

— Как вы… Впрочем — не важно. Выпустите меня!

Хаджар посмотрел на юношу. Он прекрасно знал, что именно творится у того на душе. Сейчас Дерек питал к Да’Кхасси те же самые эмоции, что и к Дарнасу.

Если последние отняли у него мать, то первые — возлюбленную. И то и другое давало достаточный повод к тому, чтобы сжигать себя огнем мести.

Безусловно, оно дарило сило и волю к жизне и преодолению трудностей, но погаснув…

К тому же, в таком состоянии Дерек вряд ли мог всегда сохранять адекватность и холодность разума. А именно эти два качестве сейчас им требовались больше всего.

— Чего вы ждете?!

— Дерек, — тихо произнес Хаджар. — ты уверен, что хочешь пойти с нами?

Глаза юноши вспыхнули недобрым светом.

— Ты меня об этом уже спрашивал и…

— И смотри к чему это привело, — перебил Хаджар. — мы не собираемся сбегать, Дерек. Мы все еще собираемся отправить Короля к праотцам… ну или кто там у демонов.

— Я это понимаю, — кивнул Дерек. — и если ты думаешь, что я сойду с ума от горя и подведу вас, то это не так. Я еще не умер от душевных ран, Хаджар, а значит пока нахожусь в здравом уме.

Хаджар вздохнул.

— Решай быстрее, Северный Ветер, — прошептал Степной Клык. — мы в самом сердце их гнезда. Не время мешкаться!

— Проклятье!

Хаджар направил в кольцо энергию и спустя несколько секунд Дерек, выбравшись из клетки, стоял рядом с ними. Он, так же, как и Степной Клык. Пылал решимостью.

Но если орк сражался ради своего племени, то Дерек исключительно из чувства мести. Хаджару, в свое время, потребовалось почти двадцать лет, чтобы понять слова матери Азреи и осознать, что путь мести — путь в никуда.

В этот момент со стороны винтовой лестницы, пронзающей потолок пустой тюрьмы, разнеслось эхо шагов.

— Вечерние Звезды, — прошипел Хаджар.

Вместе с орком и ласканцем, Хаджар рванул в нишу, на которую не падал свет кристаллического факела. Он собрал достаточно энергии, чтобы хватило на призыв Черного Клинка.

Тот бесшумно вспыхнул в его руке полоской тьмы. В отличии от Дерека, с которого сняли перевязь с кинжалами и броню уровня Неба, Хаджара обезоружить можно было только одним способом — убить его.

И, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, Да’Кхасси еще пожалеют, что не сделали этого.

Как только на лестнице показалась чья-то нога, Хаджар тут же вонзил в неё меч.

— Второй подобной ошибки я не допущу!

Он схватил Аркемейю, которой и оказался визитер, скинул ей на каменный пол и уже хотел было позволить клинку сожрать её Дух, как вдруг его осенило.

— Какой же ты, все же, идиот, Хаджар Дархан, — прошипела она.

В этот самый момент Хаджар понял, что именно Хельмер от него хотел.

Повелителю Ночных Кошмаров нужна была эта полукровка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 608**

— Так значит это была ты, — Хаджар пока не убирал Черного Клинка от плоти полукровки. Он упер колени в её предплечья, а в левую руку, с зажатым в ней разделочным кинжалом, приставил его к горлу Аркемейи. Её черные волосы разметались по полу, а рассеченное платье оголило стройные ноги. — С самого начала это была ты.

— Только понял, да? — прищурилась девушка. — Ты хоть представляешь каких трудов мне стоило привести к скале этого клятого принца?

— Клятого принца?

— И ведь нет. Столько интриг, столько потянутых ниточек, столько взятых с дворян долгов, чтобы это избалованная задница поехала со мной к рубежам, а ты решил взять в плен меня! Меня, проклятье, а не принца! Что вообще у тебя в голове, Дархан?! Или ты просто с женщиной долго не возлежал и думал со мной переспать?!

Постепенно разрозненные куски мозаики собирались в единое целое. Действительно — наивно было полагать, что в случае с Хаджаром применимы такие слова как «совпадение» или «удача». В этой жизни ему практически ничего, за исключением сердца предка и травы, под задницей Первобытного Гиганта, не давалось «просто так».

Но даже за сердце Хаджар должен был отдать чудовищную плату, да и Первобытный Гигант едва было не отправил адептов «Святого Неба» к праотцам.

— Она опять лезет тебе в мозги, Дархан! — прогудел орк. Он сжал свои огромные кулачищи и шагнул вперед. — Я размозжу ей голо…

— Без своих топоров, тупая ты бошка, вряд ли у тебя что-то получится, — с этими словами Аркемейя отправила почти неуловимый поток энергии в заколку в волосах.

В ту же секунду на полу материализовались кинжалы Дерека и топоры Степного Клыка.

— Да, ты, в кое-то веки, правильно понял, — скривилась Аркемейя. — это только благодаря мне с тебя не сняли пространственное кольцо.

— Зачем ты мне его оставила?

Аркемейя закатила глаза и отвернулась. Только сейчас она увидела дырки в решетках.

— А как ты… — уже начала она задавать свой вопрос, как Хаджар надавил на клинок. — Вечерние Звезды! Да убери ты свой меч!

— Повторяю свой вопрос — зачем ты оставила мне кольцо? Предупреждаю сразу — два…

— Дважды ты не повторяешь. Да-да. Оставила, чтобы ты, дурья твоя башка, понял, что я на вашей стороне!

Тут Дерек, вопреки своим обещаниям, не сдержался. Схватив с пола кинжал, он едва было не набросился на Аркемейю. Его, что удивительно, удержал Степной Клык. Видимо жест с топорами в очередной раз сдвинул парадигму бытия краснокожего.

— Я убью эту сучку!

— Следи за языком, щегол, — фыркнула Аркемейя. — Я уже предупреждала, что с ним иначе произойдет!

— Из-за тебя погибла Алея! — не унимался Дерек.

Хаджар уже дважды пожалел, что все же выпустил его из темницы. Сидел бы себе в клетке, грустил, потом, если бы все увенчалось успехом, его бы выпустили. А если провалом — то так и так сгинул бы на полях.

— Она погибла из-за своей дурости, ну или из-за того что ты слишком слаб, чтобы её защ…

Хаджар вонзил Черный Клинок чуть глубже, а Степной Клык накрыл рот Дерека своей огромной лапищей.

— Успокоились все! — процедил Хаджар, с опаской поглядывая в сторону винтовой лестницы. — Разорались тут! Теперь, Аркемейя, выкладывай все по порядку. И без фокусов. Мне уже надоело участвовать себя идиотом.

— Выкладывать нечего. Я присутствовала в момент, когда Король узнал о вторжении. Тогда же я и вызвалась отправиться к границам. В ответ на это Король, как обычно, решил использовать меня. Приказал мне втереться к вам в доверие. Так он всегда делает.

Пока все звучало относительно стройно. Но Хаджар чувствовал, что Аркемейя все равно пытается что-то от него скрыть. И именно поэтому пока не собирался убирать Черный Клинок.

— Приказа его, из-за метки, я не могу ослушаться. Как и все прочие.

— Метка, которой ты управляла воротами и туманом.

— Да, — кивнула Аркемейя. — Это что-то вроде нашего аналога клятвы крови. Только имеет больше возможностей и управляет ей напрямую Король.

— Значит свечение, которое я видел, вызвал он?

— Нет. Я действительно принесла тебе настоящую клятву. Во всяком случае — моя человеческая половина. И чем дальше мы были от завесы, тем слабее становилась моя частичка Да’Кхасси и тем сильнее чувствовалась власть законов Неба и Земли.

— И именно поэтому ты не подходишь своему отц…

— Он мне не отец! — в сердцах и абсолютно искренне воскликнула Аркемейя. — У меня был отец — муж моей матери. И тот факт, что он её изнасиловал и зачал меня, не делает этого монстра моим отцом.

Очередной кусок пазла встал на нужное место.

— Ты продолжай, — поторопил Хаджар. — мы остановились на том месте, где Король отправляет тебя на задание.

— Поняв, что на мне лежит бремя королевского приказа, мне пришлось использовать все связи, и все несобранные долги с дворян, чтобы составить собственную интригу. Я вынудила принца поехать вместе со мной и единственным, что не входило в мои планы, было встретить по пути Текемейю.

— А она какую должность занимает?

— Это тупая стерва? Да никакой! Следит за сохранностью полей. Простолюдинка паршивая.

Фраза о простолюдинах, признаться, задела какие-то потаенные чувства Хаджара. На него ведь, по началу, до становления полноправным учеником школы «Святого Неба» так и смотрели в Дарнасе. Как на человека второго сорта.

Нет, его подобное отношение никогда не задевало. Он прекрасно знал себе цену. Но, все же…

— И вот, мы, доехав до места, на которое указал Король, раскидываем сети. Вернее — их раскидываю я, потому как ни принц, ни Текемейя о моем задании не знали.

— И именно в эти сети я и попал.

— Попал? Ты?! Да ты в эти сети ворвался, порвал их и поплыл куда-то вообще в непонятное направление. А взяв меня в плен и в такой близости к границе стребовав клятву, едва было не нарушил все планы!

— Планы?! — Дерек на мгновение вырвался из хватки Степного Клыка. — Планвхфмфхм.

Орк, сохраняя абсолютно каменное выражение лица, вновь накрыл рот парнишки ладонью.

— В итоге, я едва голову себе не сломала, чтобы все разыграть таким образом, чтобы и твою клятву выдержать и приказ Короля не нарушить. Благо здесь, вдали от границ завесы, моя демоническая половина сильней человеческой и давление клятвы я не ощущаю. И именно поэтому смогла её нарушить.

— Сдав нас Королю.

— Идиот! Он с самого начала, с того самого момента, как вы прорвали завесу, подготовил все, что вы видели. Даже этот клятый бал был дан в честь его новой невесты. Вы же появились там именно в тот момент, когда было нужно ему. Проклятый монстр…

Хаджар посмотрел в глаза Аркемейи. Там плескалось абсолютно неподдельный океан ненависти о отношению к Королю Да’Кхасси.

Интересно, а каково это родиться, вырасти, жить и постигать путь развития будучи окруженным врагами? Удивительно, но отчего-то Хаджару казалось, что он понимал Аркемейю. Пусть не полностью, пусть не до конца, но понимал.

— Но, все обернулось успешно. Отец пожадничал и не стал отправлять вас на поля. На это я и расчитывала. Это животное свое не упустит… У меня получилось перехватить вас у конвоя и отправить сюда. Сказала, что хочу провести пару экспериментов. А остальное…

— Алея погибла, — тяжело обронил Степной Клык. — она была нашим соратником. Её смерть — твоя вина.

— Даже если бы погибли все вы, — прошипела в ответ Аркемейя. — но у меня получилось бы усыпить бдительность Короля, я сочла бы это успехом. Или вы думаете, что так легко убить Безымянного, который прожил почти сотню тысяч лет?! Да он видит все насквозь!

— И только в ночь Черной Звезды…

— Будет ослеплен своей жаждой еще большей власти и свободы от Князя Демонов, — закончила за Хаджара Аркемейя. — так что сейчас лучший момент для убийства этой твари. Я отомщу за мать и отца, вы — выполните свою миссию, в чем бы она ни была.

— После чего всех нас сожрут оставшиеся Да’Кхасси.

Тут Аркемейя широко улыбнулась.

— Не сожрут, — кровожадно просвистела она. — как только Король сгинет, следом за ним падет и завеса. Нам нужно будет лишь укрыться где-то на ночь, а к утру они все передохнут.

Это, опять же, звучало весьма логично. Да и вообще — Королю уже не оставалось никакого смысла и дальше водить их за нас, а сама Аркемейя, без озвученных мотивов, тоже не обладала резоном рсисковать своей жизнью и играть в игру, которая не принесет ей никакой пользы.

За исключением, разумеется, того, что она говорила правду.

Как бы это не звучало, но в данный момент, Хаджар верил каждому её слову.

Просто потому, что в её положении он бы поступил так же. Более того — он так же и поступал.

Ха. Странно. Но почему-то она напомнила ему об одной ведьме с островов, которая жизни человека предпочла личину волка.

— Это все замечательно, но даже с твоей помощью мы никак не убьем Безымянного. Сил не хватит.

— Хватит, — улыбка Аркемейи стала еще шире. — Король ничего не смыслит в артефактах, иначе бы он понял, что ритуальное оружие не сломалось бы в его руках, а, скорее, отрезало бы их.

На полу, там же где недавно лежали топоры, появился костяной кинжал. Тот самый, что недавно Король разбил на несколько частей.

— Я успела подменить его, пока вы были заняты врачеванием ласканцев. Благо этот момент ты в своей клятве не предусмотрел.

Хаджар не знал, корить себя за это или благодарить.

— Проклятье… Проклятье! Проклятье!

Выругавшись несколько раз, Хаджар поднялся на ноги, развеял Черный Клинок и протянул руку Аркемейи.

— Я все еще тебе не верю, полукровка.

— И правильно делаешь, Северный Ветер. И правильно делаешь…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 609**

Степной Клык благоразумно не отпустил Дерека. Тот все так же находился в плену его огромных лапищ. Парнишка ласканец так и не ослабил хватки на кинжала. Он до белых костяшек сжимал рукояти клинков, нацеливая их острием прямо в грудь Аркемейи.

Та, поднявшись, отряхнула свое порванное платье и хищным взглядом посмотреть на Хаджара.

— А поаккуратнее нельзя было? — прошипела она.

— Другое заведешь, — пожал плечами Хаджар.

В ответ на это Аркемейя встряхнула копной черных волос и закатила голубые глаза.

— Думаешь у Да’Кхасси ткацкие станки на каждом углу стоят? Или, может, здесь парчи и шелка целые склады?!

Хаджар собирался уже что-то ответить, как его прервал рык орка.

— Вы будете спорить или мы попытаемся спасти мир?!

Хаджар осекся, прокашлялся и посмотрел в глаза Аркемейи. Та, казалось, тоже не особо хотела продолжать спор. Для неё все происходящее представлялось в виде давно лелеемой мечты. Хаджар же, не стоит отрицать, пришел сюда за силой, новыми знаниями и возможность получить от орков ценные ресурсы.

Настолько ценные, что ради них приходилось рисковать жизнью.

Даже если бы Да’Кхасси и осуществили свой план и стали частью законов Неба и Земли, то на мире в целом это бы никак не отразилось.

Ну потеряли бы Ласкан и Дарнас часть своих земель. Но появилась бы иная раса разумных, помимо орков и эльфов. Кому какое дело. На сильнейших адептах империи уровня Повелителей и выше это бы вообще никак не сказалось.

— Да, — вздохнул Хаджар, понимая, что, скорее всего, его обыграли. Но сделала это вовсе не полукровка, и не «только что»… — Какой у тебя план, Аркемейя?

— А разве это не ты здесь гениальный составитель планов? — девушка скрестила руки на груди и всем свои видом показывала, что не собирается отвечать.

— Степной Клык!

— Да, Северный Ветер?

— Сверни ей шею…. пожалуйста.

Сперва краснокожий ответил на просьбу Хаджара недоуменным взглядом и легким шоком, зато потом обнажил нижние клыки в широкой улыбке.

— С радостью.

Орк буквально отбросил в сторону Дерека, который чудом не врезался головой в кристалический факел и потянулся руками к Аркемейи.

Та, как и подозревал Хаджар, отшатнулась в сторону.

— Хорошо, хорошо, — замахала руками с виду грозный Повелитель. — только убери своего громилу.

— Степный Клык!

— Да, Северный Ветер?

— Оставь несчастную. Убьем её чуть позже.

Орк, так и не сдвинувшийся с места, подхватил пошатнувшегося Дерека и вновь закрыл тому рот ладонью. В этот момент он совершенно незаметно, и очень плутовски подмигнул Хаджару.

Дархан не уставал удивляться тому, насколько, все же, сообразительным оказался краснокожий гигант.

— Видимо, не только мы в этих катакомбах слабеем, да? — прищурился Хаджар.

— Близость к жиле Руды Откровения, — пояснила разом успокоившаяся Аркемейя. — Из него сделаны факелы и лампы, которые вы видели во дворце.

— Руда Откровения? — переспросил Хаджар.

— Да. Металл, который Да’Кхасси используют для своей защиты. Разве ты не ощущали местную тяжелую атмосферу?

Вместо ответа все трое просто кивнули.

— Её создает вовсе не завеса Короля, а эта жила. Природная аномалия, если хотите. Особого применения у него я не знаю, ну, может в империях из него что-то мастерят. А так — при достаточной концентрации. Примерно в несколько сотен тонн, он может из слабого адепта сделать существо не сильнее смертного.

Несколько тонн… теперь понятно, почему ни в Ласкане, ни в Дарнасе не существовало оружия из металла Откровения. Хаджару трудно было представить себе меч или копье объемом в несколько сотен тонн, но…

— Так и каков был твой план? — спросил Хаджар, одновременно с этим размышляя над своим собственным.

Полукровке он не доверял от слова «совсем».

Аркемейя, присев на корточки, достала из пространственного артефакта широкий лист желтой, от старости, бумаги. На нем были начертано несколько схематических рисунков.

В них Хаджар не с разу и с большим трудом узнал дворец Короля и его ближайшие окрестности. А так же внутренние схемы коридоров и залов.

Работа, пусть и очень корявая, была выполнена с большим старанием и прилежанием. Но, тем не менее, в бытность Безумным Генералом если бы глава разведки предоставил на военный совет такие чертежи, то был бы немедленно бит.

Видимо скептическое отношение к схеме отразилось на лице, так как Аркемейя не то что надулась, а явно оказалась задета за живое.

— Я его девять лет составляла, — тихо, с долей скорби, произнесла она. — Опять же — здесь, как-то, нет ваших знаменитых имперских школ, где бы меня могли обучить.

В том, что образования Аркемейи не доставало было ясно и из её говора. Многие портовые девицы в Лидусе выглядели более эрудированными в общих вопросах, нежели полукровка Да’Кхасси.

— Итак, — указательным пальцем девушка ткнула в схему дворца. — Сейчас мы находимся в южной секции, в казематах.

— Что мы уже успели заметить, — кивнул Хаджар.

Аркемейя посмотрела на Хаджара с явным недовольством, но промолчала.

— Я не просто так сюда вас поместила, — продолжила полукровка. — Здесь, около северной части стены, — она указала на схему. — есть ниша с тайным проходом, которые, кроме меня и нескольких Да’Кхасси, которые за последнее время таинственным, — Аркемейя усмехнулась. — образом исчезли, никому не известна.

— С чего вдруг?

— Я постаралась, — кажется, девушка была шокирована подобной плоскостью вопроса.

— С чего вдруг неизвестна? — пояснил Хаджар. — и не смотри на меня так, Аркемейя. Ты уже однажды предала нас…

— Предают те, кто верен или близок, — перебила полукровка. — а я изначально дала понять, что вам не союзница. Нас просто временно объединят общие интересы.

— Вот ради общих интересов и поясни.

— Вечерние Звезды! — Аркемейя, помимо присказки Моря Песков, выругалась на странном, свистящем языке. — если ты думаешь, что Да’Кхасси смыслят в строительстве — это не так. Когда они оказались в эти землях, здесь процветало небольшое королевство смертных. Собственного его они и загубили, переняв повадки и часть знаний.

Ну, это объясняло схожесть жизне устройства демонов с человеческим.

— Проходы остались с тех времен, — продолжила Аркемейя. — когда я была маленькая, то мне пришлось выучить все потаенные закоулки дворца, чтобы не…

Девушка помотала головой. Нетрудно было догадаться, что воспоминания, к которым мостиком вела эта фраза, были не из приятных.

Вряд ли маленькой полукровке, потерявшей мать и в которой «биологический» отец не видел особой пользы, слишком сладко жилось во дворце, полной демонов.

— По этому проходы мы сможем выбраться сюда, — она указала на шпиль одной из башен, а уже от неё повела пальцем дальше. — Здесь, между Западным Крылом и Северной Башней, на площадке, в самый разгар ночи Черной Звезды, Король попытается зачать ребенка.

— Попытается? — схватился за оговорку Хаджар.

— Для того, чтобы все получилось, Ирма должна быть в особом состоянии, — пояснила Аркемейя. — она должна быть на промежуточной стадии между немертвой и живой. Только тогда она сможет понести от Короля. А в момент зачатия он, сосредоточенный на потомстве, будет практически так же уязвим, как смертный.

— И сколько займет процесс? — абсолютно ровным тоном спросил Хаджар.

— А ты не в курсе? — попыталась съязвить полукровка, но наткнулась на стену полного игнорирования. — Обычный половой акт, который он не станет затягивать, потом примерно четверть часа на ритуал. В среднем — от двадцати, до сорока пяти минут.

— Значит пятнадцать, — кивнул Хаджар. — Лучше действовать в реиме недостатка времени, чем расчитывать на случай.

— Резонно, — согласилась Аркемейя. — но есть одно «но»…

— Ну, а куда же без него.

— Короля будет охранять отряд его личной гвардии. Десяток Да’Кхасси, равных по силе пиковым Рыцарям Духа и начальным Повелителям.

Хаджар выругался.

— Сколько у нас до начала действа?

— Полтора дня.

Полтора дня… полтора дня на самую дикую из всех авантюр, в которые когда-либо пускался Хаджар.

— Мне надо подумать, — сказал он. — простым эффектом неожиданности здесь ничего не добьешься.

Аркемейя свернула схему и убрала её обратно в пространственный артефакт.

— Сюда никто не спуститься, — сказала она. — я надежно запечатал вход, да и ни один из Да’Кхасси добровольно не решится отказаться от своей силы. Руда Откровения влияет на них не хуже, чем на людей или орков.

Хаджар, улегшись на камень, прикрыл глаза и сложил руки на груди.

— Мне нужно посоветоваться кое с кем.

— С кем? — услышал он прозвучавший словно издалека вопрос.

— С далеким предком, — ответил Хаджар, проваливаясь в бездну собственного сознания.

Он уже слышал вороний клекот и хлопанье крыльев.

Черный Генерал ждал его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 610**

Хаджар, пройдя сквозь тьму, оказался там, где был уже столько раз, что успел привыкнуть и порой скучал по этому месту. Скучал по тому ощущению безграничной свободы, что оно дарило.

Скучал по шелесту высокой травы, ровным ковром устилающей все вокруг, вплоть до самого горизонта. По высокому небу, где степенно плыли белые кучевые. Из них складывались самые разнообразные фигуры.

Скучал он и по холму, стоящему в центру бескрайней долины. И по камню, на котором когда-то сидел его великий Учитель и предок.

— Учитель, — Хаджар, опустившись на колени, коснулся лбом земли в основании камня.

Пусть Травес и ушел дальше по пути жизни и его фигуры больше не было в мире души Хаджара, но это не значит, что он забудет о чести и откажется выказать уважение древнему дракону.

Поднявшись и машинально отряхнув свои иллюзорные, но все так же тысячу раз штопанные одежды, Хаджар заметил небольшие изменения.

На холме, рядом с камнем, росло маленькое деревце. Такое низкое, что его можно было легко перепутать с кустом. Но, тем не менее, это был не росток, а именно миниатюрное дерево.

На его кроне спал маленький, пестроперый птенец птицы Кецаль. В верованиях племен орков эта птица олицетворяла ветер, свободу, а еще почему-то служила проводником к дому праотцов.

— Здравствуй, мой новый друг, — Хаджар наклонился и потрепал указательным пальцем потрепал оперение птенца.

Почему-то при взгляде на миниатюрное создание он ощущал небывалое родство и теплоту. Будто смотрел не на нечто, чего сам до конца еще не понимал, а на то, чего ему очень долго не хватало, и что ему вернули. Вернее — он забрал сам.

Птенец открыл клюв, что-то сонно проворковал, а в следующее мгновением ожившие листья кроны скрыли его от взгляда.

Поднявшись на ноги, Хаджар посмотрел в сторону горизонта. Как бы здесь ни было замечательно, но сейчас он спустился (или поднялся) сюда вовсе не за тем, чтобы просто предаться воспоминаниям.

— Ну, стоит, уже, попробовать, — Хаджар вытянул перед собой руку и сосредоточился.

Когда-то давно он даже попасть сюда по собственному желанию не мог. Но после испытания шамана, посещения мира духов и обретения птенца Кецаля, Хаджар стал лучше понимать это место.

Если раньше для него зеленая долина была не более, чем иллюзорной реальность, где обитал учитель, то теперь Хаджар понимал — этот мир был его частью. Такой же неотъемлимое, как сердце или меридианы с узлами.

Этот мир существовал внутри него самого. А значит, он имел над ним безраздельную власть.

— Появись, — приказным тоном произнес Хаджар и сжал кулак.

Пространство перед ним искривилось, сжалось, скомкалось, а затем в воздухе появилась клетка. Каждый из прутьев этой небольшой темницы выглядел скрученным в острую спираль луч радуги. Дно — сверкающее звездами ночное небо, а крышка — небо в полдень.

Внутри же, на жердочке, сидел большой черный ворон. О него, даже несмотря на клетку, веяло чудовищной силой. Такой, что могла бы, без преувеличения, уничтожить с десяток Фрей.

И это учитывая, что перед Хаджаром был лишь осколок души первого из Дарханов. Может самый крупный из всех, разбросанных по миру, но, все же — просто осколок. Тень от тени изначального сознания.

— Пришел-таки, потомок, — в отличии от прошлого визита Хаджар, сейчас духу речь давалась с трудом. А в такт каждому произнесенному слову вспыхивали прутья клетки. — И зачем только все эти сложности с эльфийскими ядами….

— Чтобы ты не захватил мое тело, Дархан.

Ворон открыл клюв и издал звук, похожий на могильный клекот.

— Оно все равно будет мое, птенец, — произнесла птица. — чтобы ты не делал, через шесть лет и одиннадцать месяцев, это тело станет моим.

— Если я не стану Повелителем.

— Повелителем… — Черный Генерал, кажется, задумался. — Ах, ну да… Что же, если ты справишься, то это отсрочит мое главенство в этом мешке плоти, но ненадолго. Может век, может два, но, рано или поздно, ты сгинешь, а я займу эту оболочку.

Хаджар постарался сохранить ничего не выражающее лицо, но обмануть столь древнее создание, как Враг, было не так уж и просто.

— Что, удивлен? А ты думал, что эта эльфийская девочка действительно тебя спасет? Наивность, достойная младенца. Впрочем, коим ты и являешься.

— Однажды я от тебя избавлюсь, — твердо произнес Хаджар.

— С тем же успехом, ты можешь попытаться избавить от своей души, — вновь заклекотала птица. — мы с тобой одно целое, потомок. Однажды ты это поймешь… примерно в тот момент, когда мы поменяемся местами и это ты будешь сидеть в клетке.

Хаджар вздохнул и потер переносицу. Спорить с этим созданием было бесполезно.

— Что ты можешь рассказать мне о законах Неба и Земли? — задал, наконец, Хаджар свой вопрос.

Ворон склонил голову на бок и сложил крылья, которыми в последнее время бил о прутья клетки.

— Мыслишь в верном направлении, потомок, слабость Да’Кхасси, как и всех демонов и богов действительно в Законах.

— Ты…

— Вижу все, что с тобой происходит, — закончил за Хаджара Враг. — я ведь уже говорил, что мы одно целое, потомок. С самой первой секунды твоей жизни я наблюдаю. Я всегда рядом. Так что все твои планы по моему изгнанию известны мне заранее.

— Значит я играю с открытой рукой, — кивнул сам себе Хаджар. — Впрочем, не важно. Ты мне расскажешь или нет?

И опять этот жуткий, вороний клекот.

— Еще недавно, когда я предлагал тебе силу справиться с любыми врагами, ты отказывался. А как столкнулся с чем-то действительно для тебя опасным, приполз на коленях?

Взгляд Хаджара стал стальным.

— Я не помню, чтобы просил у тебя сейчас силы.

— Знания — и есть сила. Если бы ты стал Бессмертным, то понял бы это, но, увы, еще до того, как ты познаешь свой Дух и станешь его Рыцарем, я отправлю тебя в вечный сон.

Хаджар широко улыбнулся.

— Но если Да’Кхасси меня прибьют, то в вечный сон отправишься ты.

— Отправился бы, — первый их Дарханов отвернулся и посмотрел в сторону горизонта. — Но в этих землях, где нет законов Неба и Земли, может мой дух сможет и освободиться и…

Хаджар разжал кулак и в ту же секунду клетка и заключенный в ней осколок души Врага исчезли в складках пространства. Может Черный Генерал и был одним из древнейших существ в этом мире, но ему явно не доставало общения. Так что длинный клюв ворону, как это бывает в сказках, изрядно подвел.

— Большего от тебя мне и не нужно было, — Хаджар поднял взгляд к небу. — Однажды, потянувшись за силой, чтобы спастись в смертельно опасной ситуации, я отказался от части себя. Больше такого не произойдет. То, что было отнято когда-то, я верну обратно.

Хаджар посмотрел на спящего Кецаля, а затем поднял к лицу праву руку, где алело его Имя. И, может быть, оно звучало так же, как у Врага, но это не означало, что оно их объединяло.

Нет, его Имя было только его и ничьим больше. Ради него он чуть было не потерялся в бездне.

Хаджар закрыл глаза.

— Я уважаю тебя, но я не твой раб, — тихо прошептал он.

Когда он открыл их вновь, то перед ним, в бесконечном мраке, мерным стальным светом сиял иероглиф в форме жука. И каждая нить, каждая линия в символе, была будто оставлена совершенно невероятным, монструозным ударом меча.

Однажды, в битве с Томом Диносом, оказавшись в этом месте Хаджар едва выдерживал давление знака. Но сейчас все обстояло иначе.

Теперь на его правом плече сидел птенец Кецаля. Маленькая, но такая вольная птичка. А еще от его руки исходил багровый свет, щитом окутывавший Хаджара.

— Сегодня я нанесу тебе удар, от которого ты еще не скоро оправишься, — прорычал Хаджар. В месте, где нет законов Неба и Земли, в подвале, где таинственный металл сковывает энергию, Хаджар был не сильнее смертного. Но это означало и то, что метка Духа Меча ослабла в той же степени. И пусть Аркемейя сказала, что «раб однажды — раб навсегда», Хаджар был не согласен. — Рожденный свободным, рабом стать не может. А, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, Хаджар Дархан был свободным даже тогда, когда смотрел на мир через экран ноутбука!

Сокрушительный удар кулака воли обрушился на метку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 611**

Красная энергия, сгустившаяся в форму кулака, обрушилась на стальную метку. От первого же удара Хаджар ощутил жесткую отдачу.

Стоило только его воле коснуться тончайшей нити иероглифа (соседней с той, которую он разрушил во время боя с Томом Диносом), как по Хаджару ударила волна силы. Огромная, будто цунами, она захлестнула его и начала нещадно давить.

Хаджар задыхался. Его душа затряслась осенним листом, готовым сорваться с сухой ветки реальности.

— Ну уж… нет, — с трудом произнес Хаджар.

Он, усевшись в позу лотоса, собрал еще больше воли. Теперь то, что недавно выглядело алым кулаком, обернулось острым мечом — копией Черного Клинка.

Опустившись на нить метки Духа, он мгновенно окутался сиянием цвета мокрой стали. Будто метка сопротивлялась и никоим образом не желала распадаться.

Сам же Хаджар терпел все нарастающее давление.

\* \* \*

В это время в реальности происходило нечто странное. Степной Клык и Дерек сидели по левую руку от лежащего на полу Хаджара, а Аркемейя — по правую. Сам же мечник выступал между ними чем-то вроде разделительной полосы.

— Великие Предки, — Степной Клык прошептал что-то на родном языке, а затем, свистнув между пальцами, призвал расплывчатый силуэт волка. Это все, на что хватало накопленной за прошедшее время энергии.

Вокруг самого Хаджара постепенно саван, от пяток к горлу, поднималось серебристое свечение. Одновременно с этим, Хаджар начал слегка дергаться, а по его телу потекли струйки сине-черной энергии.

— Что это? — с легким испугом спросил Дерек.

Меньше, чем мгновение назад, Хаджар улегся на пол со словами о том, что решил побеседовать со своим предком. Его слова, казалось, понял лишь краснокожий, но не встретил их особым одобрением.

— Душевные раны, — с удивлением произнесла Аркемейя.

Она с опаской отодвинулась в сторону, выглядя при этом так, будто они каким-то образом могли бы ей навредить. Один из самых глубинных страхов любого адепта всегда был, есть и будет именно душевные раны.

От них не спасет никакое зелье, не выручит не один артефакт и не залечит даже самая могущественная техника. Единственный способ одолеть их — иметь крепкое сердце и невероятную волю к жизни.

— На него так повлиял наш разговор?

— Это не из-за разговоров, — краснокожий протянул руку. Сперва Аркемейя не понимала чего орк от него хочет, а потом, спохватившись, отдала Степному Клыку походный мешок. Тот достал из него все ту же ступку и какие-то коренья. К удивлению всех присутствующих, на этот раз он не мазал ими Хаджара, а, сотворив какую-то смесь, выпил её сам. — Это из-за метки раба оружия. В этом месте её влияние ослабло.

Одновременно с принятием странной субстанции, вены на теле краснокожего взбухли и налились синим цветом. Что-то в очередной раз прошептав на своем рычащем языке, он опустил ладони на бьющееся в конвульсиях тело Хаджара.

Вены орка запульсировали, энергия в них начала выходить сквозь поры на огромных ладонях. Серый саван, окутывавший тело мечника, постепенно прореживался синими жилами. Они боролись с энергией Духа Меча, заставляя его отступать.

— Я выиграю тебе несколько минут, Северный Ветер, — прорычал Степной Клык. — постарайся за это время сделать как можно более широкий шаг к своей свободе.

И, зарычав, орк удвоил усилия. Синий свет из его рук начал отчаянную борьбу с серым саваном. Но, пусть тот разом спустился на уровень пояса, он постепенно одолевал энергий Степного Клыка.

И, чем выше поднимался саван, тем более страшные раны открывались на душе Хаджара.

— Он выживет? — спросила Арекемейя.

Ответом ей стала тишина, нарушаемая еле слышными стонами мечника.

\* \* \*

В это время, в мире души Хаджара происходил настоящий катаклизм. Недавно ясное небо, полное белоснежных облаков, затянула грозовая, почти черная туча.

Из неё, разрывая пространство яростным громом, вырывались серые молнии. Они мечами рассекали пространство, вновь исчезая в давящем небе.

Порывы ветра привели качающееся море травы в состояние хаоса. Порой они вырывали целые куски почвы и, закручивая их в неистовых торнадо, выбрасывали прямо в сторону Хаджара.

Он, все так же сидящий в позе лотоса, продолжал свою борьбу с меткой Духа Меча. Все так же висел в воздухе алый клинок, пытающийся разрубить одну из тончайших нитей в жукоподобном узоре.

Чем сильнее алый клинок врубался в нить, тем ожесточенней становилось давление силы Духа Меча. От словно не желал отпускать «отданного» ему адепта.

Волна энергии в очередной раз обрушилась на Хаджара. Тот, уже решивший, что стоит отступить, чтобы собрать силы для второго удара, внезапно почувствовал чье-то присуствие.

Разбивая оковы гранитного неба, на него опустился столп синего света. В нем Хаджар ощутил частичку Степного Клыка, вместе с которым пришел волчий вой.

Этот вой буквально влился в птенца Кецаля, сидящего на плече Хаджара. Птенец нахохлился, расправил крылья и взлетел перед лицом Хаджара.

Разом вырастая до размеров крупный птицы с метровым размахом крыльев, он протяжно закричал:

— Кья!

Вместе со взмахом его широких, разноцветных крыльев, сорвался поток голубоватого ветра, который ударил по серой волне энергии меча. Встретившись в небе, они породили огромный взрыв энергии. Завертевшись шаром искрящейся силы, он буквально вырыл в «земле» воронку глубиной в несколько метров.

Но, не остановившись на этом, ударил в небо, разрывая в клочья широкий пласт гранитной тучи.

— Ххаэх! — на выдохе, Хаджар опустил ладонь.

Нить внутри метки не выдержала и разорвалась гитарной струной. Волна энергии, прошедшая после этого, не шла ни в какое сравнение со сопротивлением, которое оказывал Дух.

Она заставила землю в действительности обернуться морем, поднимая девятиметровую волну из почвы и камней, она отбросила Хаджара на несколько метров в сторону.

Врезавшись в камень, на котором когда-то сидел Учитель, Хаджар тут же вскочил на ноги. Утирая кровь, выступившую на уголках губ, он вновь собрал свою волю и, сформировав клинок, сделал им широкий взмах.

Алый разрез, сорвавшийся с красной копии Черного Клинка, врезался в волну из земли. Разбив её на две части, он, пролетев несколько десятков метров, вонзился в метку.

Теперь целью стала третья тонкая нить. И, пусть иероглиф обладал сотней таких, не считая самых широких и пропитанных силой, но Хаджара это не останавливало.

— Поможешь? — спросил он у начавшего уменьшаться Кецаля.

Птица посмотрела на него так, будто хотела упрекнуть за малейшие сомнения в том, что та могла оставить Хаджара биться в одиночку.

— Тогда вперед!

Хаджар оттолкнулся от уцелевшего холма и ринулся в яростную атаку.

\* \* \*

В себя он приходил с трудом. Будто вылезая из глубокого омута, он продирался через неясные силуэты и далекие звуки, которыми для него представала реальность.

Наконец, сумев различить перед собой слегка уставшего Степного Клыка, он принял протянутую Аркемейей руку.

— Спасибо, — поблагодарил он полукровку и поднялся на ноги.

— И что это было? — спросила она.

Дерек и орк поддержали молчаливыми кивками.

— Сложная история, — уклончиво ответил Хаджар и тут же повернулся к кристаллическому факелу. — но, зато, у меня созрел небольшой план.

— Очередной?

— Очередной, — кивнул Хаджар. — но на этот раз, если нас больше никто не предаст, — все выразительно посмотрели на Аркемей. — то праздник Да’Кхасси обернется для них трауром.

— Это хорошо, — протянула Аркемейя. — особенно, учитывая, что до начала ритуала осталось несколько минут.

Хаджар пару раз хлопнул ресницами.

— Что?!

— Меньше надо было валяться на полу!

— Проклятье! — выругался Хаджар и, на ходу выхватывая факелы, помчался к нише. Не оборачиваясь, он прокричал. — Хватит стоять на месте! Нам нужно убить Короля!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 612**

Пока отряд в «слегка» измененном составе взбегал по винтовой лестнице, то сохранял воистину гробовое молчание. Все они примерно представляли, что именно ждет их на ритуальной площадке на крыше дворца.

Десятки если не сотни могущественных Да’Кхасси и это не учитывая самих Короля и Королеву, каждый из которых находился на уровне силы Безымянного.

— Хаджар, — позвала мечника Аркемейя, бежавшая прямо следом за ним. — можно тебя попросить?

Судя по тону, ни к чему хорошему её просьба привести не могла, но Хаджар, все же, решил ответить:

— Можно.

Еще несколько пролетов в буквально бесконечной башне они преодолели молча.

— Если мы выживем, то, пожалуйста, расскажешь как добраться до Курхадана?

Хаджар едва было не споткнулся об очередную ступеньку.

— Разумеется, — ответил он.

Это не было ложью, в прямом понимании этого слова, потому как рассказать, не означало «показать» и «отвести».

— «Проклятье!» — в который раз мысленно выругался Хаджар. Он только в этот момент понял, что ему теперь нужно в оба глаза приглядывать за Аркемейей.

Хаджар понятия не имел, зачем Хельмеру понадобилась демоническая полукровка, но был уверен, что Повелитель Ночных Кошмаров не обрадуется, если девушку к нему доставят по кусочкам.

Кровавым, растерзанным Да’Кхасси, кусочкам.

— Спасибо, — произнесла Аркемейя.

Хаджар, мысленно отвесив себе короткую оплеуху, нырнул внутрь своего сознания. Он потянулся к спящему дракончику, который ту же отозвался и нырнул в татуировку на груди, служившую вратами для его силы.

В реальности Хаджара окутал плащ из черного тумана, руки сковала легкая, тонкая броня из того же материала, а на животе появился широкий пояс.

Влияние кристаллов руды Откровения сходило на нет и Хаджар чувствовал, как силы возвращается к нему. Черный Клинок, у сонования лезвия которого появился синий иероглиф, полосой тьмы возник в руке Хаджара.

Алая татуировка, проглядывающаяся сквозь броню, покрывала кожу от кончиков пальцев и до самого плечевого сустава.

Наверное, увидь его сейчас хоть кто-то из Лунной армии Лидуса — ни за что бы не узнали. Интересно, опознала бы Элейн в нынешнем Хаджара своего родного брата?

С этими, весьма странными мыслями, Хаджар ударом плеча выбил кованную дверь, увенчавшую все же не бесконечную винтовую лестницу.

Створка слетела с петель и, проскользив по крыше, унеслась куда-то в сторону бушующего моря. Вернее — так могло показаться сперва.

Стоя на высоте в несколько сотен метров, ожившие паля немертвых Да’Кхасси действительно выглядели бескрайним морем плоти, костей и ржавой стали. Сотни тысяч трупов, подчиненных воли демонов, стояли у подножия дворца.

Вооруженные до, в прямом смысле слова, зубов, они воинственно потрясали копьями, щитами и топорами. Что-то орали порванными глотками. Светились их залитые зеленым пламенем глазницы.

Многие оседлали некое подобие мохнатых, монструозного размера летучих мышей. Трехглазые гиганты стояли, возвышаясь над морем из людей и островками в виде массивных орков.

— Боги и демоны, — выругался Дерек.

Его кинжалы вновь обернулась водяными перьями, готовыми разить врагов. Аркемейя обнажила две сабли и коснулась медальона на груди. Тот мгновенно преобразился в плотный, с виду тяжелый, стальной доспех, от которого разила Императорским уровнем.

— Нашла на одном из разбитых кораблей, — ответила она на немой вопрос Хаджара.

Степной Клык, державший в каждой руке по огромному топору, уже закутался в энергетическую волчью шкуру, а за его спиной скалил пасть Дух-Волк.

Хаджар, посмотрев на их тандем, увидел то, чего раньше не замечал в людских Рыцарях Духа. Если те использовали своего духа как дополнительный инструмент силы, то орк буквально сливался с духом в единое целое. Они словно дополняли друг друга и даже перенимали черты.

Так, оскал и без того хищных клыков орка, внезапно стал напоминать волчий.

— Ну, все или ничего, да? — Хаджар качнул клинком и помчался по гребню покатой крыши в сторону широкой площадки.

Над самым высоким шпилем королевского дворца кружилась широкая, диаметром в сотню метров, площадка. В центре на ней стоял Король Да’Кхасси. Все том же ало-черном кожаном пальто, с задумчивым, немного грустным лицом, длинными белыми локонами и голубыми глазами.

В руках он держал Ирму. Её и без того белые волосы стали белее снега, а походный дорожный костюм сменилось черным, кружевным платьем. На шее ученицы «Красного Мула» висело ало-серебрянное ожерелье и пластин странного метала. В качестве кулона висела большая белая снежинка.

— Ритуал начинается, — прошептала Аркемейя.

В ту же секунду Король взмахнул полами плаща. Ирма взмыла в небо. Её талия оказалась на уровне пояса Короля. Ноги девушки сами собой раздвинулись, демонстрируя отсутствия под платьем исподнего.

На дальнейшее Хаджару смотреть не очень-то хотелось, так что он отвернулся. Он не видел, как очнулась девушка адепт, подружившаяся с Азреей, но услышал её полный ужаса и бессилия крик.

— ИРМА! — прозвучал за спиной вопль. — МЫ ИДЕМ ЗА ТОБОЙ!

— Идиот, — только и успел прошипеть Хаджар, озвучивая общую для всех мысль.

До площадки им еще оставалось метров двести. И все это пространство можно было преодолеть более менее незамеченными.

Но как-только над крышами дворца пронесся крик Дерека, на него тут же обернулись десятки Да’Кхасси. В том числе и наблюдавшая за мужем Королева кровососов.

Она, в прямом смысле слова, стояла на холме из одетых в лохмотья, лысых, обтянутых серой кожей немертвых. И выглядела при этом так горделиво и чванливо, будто её ноги просто не могли касаться черепицы крыш.

С презрением и легким удивлением посмотрев на вторженцев, она властно взмахнула рукой. С десяток стоявших рядом Да’Кхасси, одетых в изящные камзолы и платья, сбросили свои лживые личины.

Всего десять, из сотни тех, что стояли поодаль от Королевы. Камзолы втягивались в их тела. За спинами разворачивались широкие кожистые крылья. Вытягивались нижние челюсти и ярды острых, желтых клыков, выпирали из-под тонких, синих губ.

У подножия замка, перед ордами немертвых, стояли еще тысячи таких же монстров. Воздев руки к черному небу, они дергались в странных, ритмичных движениях, напоминающих одновременно змеиную оргию и жуткий танец.

— Дайте-ка мне, — Хаджар вышел вперед.

Он стоял один на пути десятка монстров, равных по силе Рыцарю Духа начальной стадии. Открыв пасти, они исторгали низкие, утробные звуки, которые должны были заставить Хаджара упасть в неистовом желании и плотском наслаждении.

Но все их попытки стекали по стене крепкой воли Хаджара. Он даже не замечал их попыток повлиять на свое сознание. После всех последних событий их потуги выглядели жалким кривлянием.

И все же, десяток Рыцарей Духа начальной стадии мчались на Небесного Солдата средней стадии. В любой империи, даже в элитнейших школах, Небесного Солдата однозначно приписали бы к мертвым.

Совокупная аура десятка демонов молотом ударила по отряду. Дерек, самый слабый из четверки, пошатнулся и едва не сорался с крыши.

Его поймал Степной Клык и протянул ласканцу небольшой травяной комок.

— Съешь, — прорычал он. Не из-за злобы. Просто ему сложно было сохранять способность к человеческой речи.

— Что это?

Орк сурово нахмурил брови. Дерек не стал больше спорить. Он послушно закинул травяной сгусток в рот, а затем дернулся в коротких судорогах.

Как недавно у самого Степного Клыка, его вены вздулись и наполнились синим светом. Водяные перья в его руках засияли энергией. Такой мощной и яростной, что её легко можно было спутать с силой Рыцаря Духа.

— Четверть часа, — прорычал краснокожий. — Потом упадешь. День без сил.

Слова давались ему с большим трудом, а на связанную речь он и вовсе оказался неспособен.

— Наговорились? — усмехнулся Хаджар. — Отлично.

Да’Кхасси оказались на расстояния выстрела своими звуковыми бомбами. В этот момент вокруг Хаджара вспыхнуло торнадо черной энергии.

Огромный, десятиметровый столп силы, закрутился вокруг него. И внутри, если внимательно вглядеться, можно было увидеть очертания драконьей морды и два ярких, сверкающих звездами, синих глаза.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 613**

Когда-то давно в Курхадане, еще не будучи истинным адептом, но с благословлением духа и Императорским клинком, Хаджар смог выполнить удар, сумевший не ранить, но отвлечь Рыцаря Духа начальной ступени.

Теперь же на крыше дворца Короля Да’Кхасси стоял Небесным Солдат, прошедший горнила ни одного, ни ста и даже не тысячи смертельно опасных битв и испытаний.

Его мередианы пропитались орочьим Волчьим Отваром. На его правой руке сверкала алая татуировка, покрывающая плоть от пальцев до плеча.

Энергетическое тело Хаджара стала неотъемлимой частью его самого, а каналы и узлы были так же плотны, как некогда его Ядро, которое теперь обернулось яркой звездой.

Таким не могли похвастаться ни Том Динос, ни даже его сестра-гений — Анис.

Но ничто из этого не далось Хаджару просто так. Все он взял. Своими волей и силой. Он прошел через преграды и препятствия, он проливал пот и кровь и не отступал там, где повернуло бы абсолютное большинство.

В руках же он сжимал Черный Клинок, который теперь сравнялся по силе с Императорским артефактом.

С полной уверенностью можно было сказать, что в данный момент Хаджар Дархан, Северный Ветер, находился в своей лучшей форме. Еще никогда прежде он не был так силен и еще никогда так сильно не жаждал битвы, чтобы в очередной раз доказать самому себе, что он все еще жив.

Энергия из ядра единым потоком хлынула из Ядра в меридианы. Она наполнила их силой и светом. Тот полился в плоть Хаджара. В каждую его клеточку, в каждый атом, сделав почти таким же крепким и мощным как артефакт уровня Земля.

Хаджар ощущал, что всего одним ударом кулака, он мог бы раздробить каменную стену толщиной в шесть кирпичей. И поднять на руках вес больший, нежели в тонну.

Сжимая Черный Клинок, он ощущал «радость» меча от того, насколько сильнее стал его владелец.

Пройдя сквозь удлиненные, уплотненные, обладающие собственной энергией каналы, с невероятной скоростью сила из Ядра влилась в черный клинок. Она соединилась с энергетической сутью Императорского артефакта и закружилась, готовая принять любую из форм.

В реальности столп черной энергии рассеялся, оставив Хаджара стоять с мечом. Он заложил его так, словно убрал в несуществующие ножны. А затем сделал им один широкий, секущий взмах.

Внутри этого взмаха содержалось глубокое понимание сути Духа Меча. Вложив в свой удар мистерии уровня Оружия в Сердце, Хаджар соединил их со своей энергией и энергией Черного Клинка, а затем слил в едином порыве первой стойки техники «Меча Легкого Бриза».

«Крепчающий Ветер» обернулся гигантской волной черного ветра. Она пронеслась по крыше дворца. Встретившиеся на её пути каменные изваяния мгновенно оборачивались пылью. Звуковые бомбы Да’Кхасси лопались мыльными пузырями.

В какой-то момент внутри черной волны ветра вспыхнул десяток пар синих огней. Они стали глазами десяти черных драконов, чьи тела, созданные из мечей, резали камни и оставляли темные шлейфы в воздухе.

Да’Кхасси выставили перед собой крылья. Такие же крепкие, как артефакты уровня Неба. Их не смог бы порезать ни один Небесный Солдат даже развитой стадии.

Черные драконы острыми клинками пронзили Да’Кхасси. Из зеленая кровь, сопровождаемая яростными криками остальных прислужников Королевы, фонтаном пролилась на крышу дворца.

Хаджар сконцентрировал силу в ногах и с силой оттолкнулся, срываясь в стремительном рывке. Используя стойку «Ветер» и Зов, он обернулся призрачной фигурой дракона. Рассекая пространство, он почти за мгновение преодолел сотню метров и рубился в группу монстров.

Его меч сверкал черной молнией. Стойка Весеннего Ветра позволяла Хаджару не просто создавать каждым ударом широкий разрез меча, а словно удерживать его на клинке. Это выглядело так, будто бы он сражался не мечом, а постоянно вытягивающимся черным полумесяцем.

Он врубался в строй не успевающих принимать истинный облик Демонов. С каждым ударом, он рассекал сразу нескольких тварей уровня начального Рыцаря Духа. Те, попадая под лезвие Черного Клинка, с криками погибали в лужах собственной крови и внутренностей.

И с каждым таким погибшим, Черный Клинок праздновал свой кровавый пир Духа. Пусть по немногу, пусть по самой малой крупице, но он становился все сильнее.

Хаджар же обрушивался на врагов яростным ураганом. Он один, в ближнем бою, сражался с двумя десятками разъяренных демонов. Порой их невидимые взгляду укусу смыкались на его руках, но тогда они лишь визжали, будучи не способными прокусить разом окрепший Зов.

Если раньше покров черного тумана мог сдерживать лишь самые слабые атаки, то теперь он выдерживал мощь прямого попадания удара силы начальной стадии Рыцаря Духа. Это можно было сравнить лишь с качественной броней Небесного уровня.

Отсекая голову очередной твари, Хаджар ударом ноги отправил её в короткий полет, закончившийся во лбу соседнего демона.

Схватив оглушенного Да’Кхасси за крыло, он взмахом руки поднял его в воздух и опустил уже на третьего. Сбив обоих с ног-лап, он пронзил их ударом меча и пригвоздил их к крыше.

В этот момент ближайшие демоны, воспользовавшись заминкой, набросились на Хаджара. Он бы, возможно, и сам смог от них защититься, но этого уже никто не узнает.

Два топора, окутанных волчьими силуэтами, превратили троих демонов в непонятное месиво из зеленой крови и костей. Степной Клык, нисколько не гнушаясь, впился клыками в крыло одной из твари и, выдернув его с мясом, выплюнул в сторону изи двоих.

Так и не дав им взлететь, он сделал их легкой мишенью для Дерека.

— Рывок Дельфина, — произнес юноша название техники.

Простенькая, на уровне Духа, она не содержала в себе сколь-либо глубоких мистерий, но благодаря зелью орка, смогла поразить даже видавшего виды Хаджара.

Дерек взмахнул кинжалами, обернувшимся водяными перьями. С них слетели капли воды. Они взмыли в небо, там обернулись сотней миниатюрных копией оружия ласканца и проливным дождем упали на крышу.

Десятки Да’Кхасси взревели от боли. По их телам протянулись длинные, глубокие порезы. Большинсво, в попытке защититься, укрылись крыльями.

Техника Дерека легко пронзила кожистые перепонки, сделав демонов неспособными к полету. Степной Клык, перехватывая инициативу, размахнулся топорами и врубился в стан врага. В этом не было ни изящества, ни техники, только голая мощь.

Каждым ударом топора он будто праздновал какой-то кровавый праздник. Его пьяные от битвы глаза сверкали жаждой битвы. Такие же, как у волков, когда те, охотясь в стае, забывали об утолении голода и рвали добычу лишь ради самой крови.

Несмотря на то, что десятки Да’Кхасси гибли под ударами отряда, десяток закутанных в балахоны тварей, стоящих ближе всех к кружащейся платформе, сохраняли неподвижность.

Хаджар, залитый своей и чужой кровью, поднял взгляд на Королеву. Сделал он это как раз вовремя, так как в следующее мгновение она буднично подняла руку.

Простой жест, который человек совершает бесчисленное количество раз за день. Вот только взрыв силы, последовавший за этим движением, был не сравним ни с чем, что прежде ощущал на себе Хаджар.

Атака Безымянной стояла за пределами его возможностей.

Всех троих — Степного Клыка, Хаджара и Дерека оторвало от земли и невидимой волной, протащив по воздуху около сотни метров, впечатало в стены дворцовой башни. Погруженные на добрых двадцать сантиметров в каменную кладку, они не сразу смогли выбраться наружу.

Хуже всего пришлось Дереку. Если бы не все то же зелье орка, от него бы вообще ничего не осталось. А так, с несколькими переломами, в том числе открытым левой руки, он даже смог встать и вытянуть перед собой кинжал, зажатый в правой.

— Я её задержу, — вперед вышла Аркемейя, которая до этого не принимала участия в бою. — Остальное на вас.

Хаджар смотрел её в след. С удивлением он понял, что уважает её не только за решимость и целеустремленность, но и бесстрашие.

Он бы стала хорошим врагом.

— Стражи. Король. Что делать? — рычание Степного Клыка все меньше походило на речь.

Хаджар посмотрел на десяток безмятежных гвардейцев Короля Да’Кхасси.

— Есть идея. Но нужно чтобы Королева увязла боем с Аркемейей. Так что пока — подождем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 614**

— Аркемейя, — прошипела Королева.

Она все так же стояла на холме из немертвых. Позади неё возвышались шпили дворцовых башен. На фоне злосчастных гор, под черным небом, во время бушующего ветра, будто приветствующего грядущую бурю, она выглядела воистину королевской особой.

Вокруг, на покореженной крыше, занималось пламя. Искра, высеченная чьим-то оружием, подожгла сухие перекрытия и те с радостью занялись алым пламенем.

— Королева, — расплылась Аркемейя в глубоком реверансе. — Вы не представляете, сколько лет я ждала этого момента.

— Глупая девчонка, — фыркнула Королева. — Неужели ты думаешь, что твое глупое предательство стало неожиданностью для моего супруга?

— Твой супруг сейчас занят, Королева. За твоей же спиной трахает человека.

— Он может спать с кем-угодно, — пожала плечами Королева. — Несмотря на то, что в тебе течет половина нашей крови, ты все еще мыслишь как человек.

— И горжусь этим! — с яростью выкрикнула Аркемейя. — К чему этот маскарад, Королева. Прими свой истинный облик, проклятая уродина!

— Слишком много чести, для такой как ты. Я справлюсь с тобой и так.

И Королева сделала шаг вперед. Развевалась её синяя юбка, открывающая вид на изумительные, стройнейшие ноги, какие только могла бы сделать природа и возжелать мужчина.

Обнаженный живот, исчерченный какими-то узорами, был настолько же полосок, как доска, вышедшая из-под станка искуснейшего плотника.

Чего не скажешь об упругой, крепкой груди, скрытой полоской той же «ткани». С трудом верилось, что все это иллюзия, скрывающая истинный облик демоницы.

— И это те, кого ты выбрала себе в союзники? — она продолжала насмехаться над Аркемейей. — Муравьи, которые лишь недавно научились кусать? Не так я тебя воспитывала, малютка.

— Меня воспитывала моя мать! — громко воскликнула Аркемейя.

Вокруг неё постепенно закручивалась сила, цвета рассветного неба в пустыне. Золотые с синими переливы, сочетались с алыми, широкими мазками. Будто кровь, пролитая на золото и бриллианты.

— Да, я, все еще помню вкус её крови, — Королева облизнула пальцы.

Каждый свой шаг она делала по холму из немертвых. Тот двигался в такт её движениям. Бугор из десятков сплетенных воедино тел живы мертвецов служил её ковром. Порой некоторые, вытягиваясь из общего клубка, тянули к ней своей руки. Пытались коснуться хотя бы полы одежд, но не могли — их тут же втягивали обратно.

— Сегодня ты умрешь, старая тварь, — глаза Аркемейи блеснули сталью.

Столп энергии уплотнился, а позади полукровки сформировался дух. Это были две скрещенные сабли. Огромные, почти три метра в высоту, они кружились позади неё.

Хаджар впервые видел силу Повелителя и она внушала. Внушала куда больше той, что обладали Безымянные, хотя бы потому, что была ему относительно понятно.

Сила Духа-Сабель влилась в Аркемейю и та закрутила свои широкие, изогнутые сабли.

— Смертельный сон!

Нечто иллюзорное сорвалось с лезвий. Незримый поток энергии, который порой словно выныривал в реальность, приобретая формы и очертания. То это были несущиеся кони, содержащие в себе, что неожиданно, мистерии Копья, затем несколько кричащих воинов, которые трясли своими молотам и излучали соответствующие мистерии.

Сложно было понять не только в чем заключалась суть этой атаки, но и существовала ли она вовсе. Нечто иллюзорное, присутствующее в ней, путало сознание похлеще, нежели чары демонов.

— Жалкие потуги, — фыркнула Королева.

Она подняла левую руку. Что-то красное вспыхнуло на её ладони. Алый поток энергии, которая она вызвала даже проще, чем Хаджар мог создать клинок из воли, обладал воистину всеобъемлющей, сокрушающей силой.

Он, вытягиваясь длинным лучом, пронзил атаку Аркемеи, а затем и её саму… пролетев еще около километра, он выбурил в неприступной скале, которую не без труда мог бы лишь надрезать лучший удар Хаджара, без малого двадцати метровую скважину.

И это на расстояние в десять сотен метров!

Хаджар уже мысленно перекраивал план, так не ощущал в потоках Реки Мира силу полукровки. А это могло означать лишь одно — она умерла мгновенно и…

— Я же сказала — сегодня я уничтожу тебя, тварь!

За спиной Королевы появилась Аркемейя. Она будто вылезла из складки пространства. Это чем-то напоминало технику перемещения Эйнена, вот только полукровке тень не требовалась.

Возникнув, она тут же, используя обе сабли, нанесла сокрушительный рубящий удар. Те высверкнули двумя золотыми молниями. Такой интенсивности и силы, что мгновенно испепелили холм немертвых. Удар подобной мощи мог бы пусть и не свалить Первобытного Гиганта, но ранить его.

Хаджар никогда не видел ничего, что было бы мощнее сабель Аркемейи.

— А ты выросла, — Королева выставила перед собой левое предплечье.

Столь могущественный удар был заблокирован лишь плотью и ничем более. Сабли Аркемейи погрузились на несколько сантиметров в руку Королевы и, судя по всему, прочно в ней застряли.

— Но пришло время заканчивать игры, — из правого запястья Королевы вылезла длинная, белая, острая кость. Она чем-то была похожа на узкий меч. — Мамочка заждалась тебя, маленькая.

Королева сделала широкий взмах. В нем не было ни мистерий, ни техники, лишь голая сила — как у Степного Клыка. Именно эта сила рассекла Аркемейю на две половины.

А затем, вытягиваясь пятидесятиметровым серпом, пронеслась сотни и сотни метров, срубая целые башни дворца и обрушивая их в бесконечную туманную пропастью.

Остальные Да’Кхасси, пребывающие в некоем подобие транса, не обращали внимания на битву. Даже когда на нескольких из них, превращая последних в неприятные пятна плоти и крови, упали огромные осколки башен, они продолжили свою оргию- танец.

— Ты права, Королева. Моя мать уже заждалась своего возмездия!

Хаджар видел происходящее, но с трудом верил своим глазам. Удар Королева, который сперва, казалось, рассек Аркемей, не оставил на ней и следа! Будто призрак, она задрожала легкой рябью, а затем соединились вновь. Ни единой капли крови не упало на крышу.

Будто костяной клинок ударил вовсе не по Аркемейе, а прошел сквозь неё.

Воспользовавшись мгновением шока Королевы, девушка на развороте нанесла сокрушительный удар ногой. Впечатав стопу, закованную в Императорскую броню, она отправила Королеву в полет. Та, пробив собой крышу, скрылась где-то в недрах дворца.

— Действуйте! — выкрикнула Аркемейя и прыгнула следом.

В этот самый момент Король издал оглушительный рев. Тот был мгновенно поддержан хором тысяч Да’Кхасси, достигших пика наслаждения.

— Ирма! — закричал Дерек, но девушка вряд ли уже его услышала.

Стихли её испуганные стоны. Исчез плач и всхлипывания. Она перестала дрожать и дергаться. Её ноги внезапно тесно обвили Короля, а открывшиеся глаза были алыми, будто кровь.

— Возлюбленный мой, — произнесла она, страстно впиваясь в губы Короля.

Тот взмахнул плащом и укрыл их непроницаемым коконом. Вместе они завертелись в центре площадки, а на небе начало происходить нечто странно. Черные тучи постепенно расступались широкой воронкой, обнажая не просто безлунное, а небо полное мрака.

Оно словно сияло чернотой и мраком.

— Началось, — прорычал Степной Клык.

— Тогда действуем по плану, — и Хаджар мысленно нырнул в пространственное кольцо.

Судьба, без малого, двух империй, а может и целого мира, зависела от того, сработает ли его сумасшедший план или нет. В целом — ничего необычного для Безумного Генерала.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 615**

Десять гвардейцев Короля обладали куда больше силой, нежели остальные Да’Кхасси, с которыми отряду пришлось только что биться. Каждый из них обладал силой от пикового Рыцаря, до Повелителя начальной стадии.

— Гвардейцы! — вперед подался один из балахонщиков. — Защитить Короля и Принца!

— ДА!

Их черные плащи втянулись в тела, а за спинами распахнулись широкие крылья. По четыре у каждого. Огромные, ростом со Степного Клыка, твари цвета мокрого камня. В руках-лапах, увенчанных куда более короткими когтями, нежели у сородичей, они держали белые костяные «клинки». Такие же, каким Королева едва не разрубила Аркемейю.

— Ах ты ж, — выдохнул отшатнувшийся Дерек.

В это время у подножия дворца оживились остальные Да’Кхасси. Очнувшиеся от транса и оргии безумного наслаждения, они начали перелетать через ров и карабкаться по стенам.

Видимо что-то не позволяло им взлететь.

— По моему сигналу!

Хаджар достал из пространственного кольца один из корабельных кристаллов-накопителей. И если во дворце он использовал их для создания секундной вспышки турбулентности в потоках Реки Мира.

Теперь же эти кристаллы были обмотаны осколками факелов, сделанных из Руды Откровения. Подбросив один подобный экземпляр осколочной гранаты в воздух, Хаджар усилием воли отправил его в короткий полет.

Гвардейцы не даром носили свое гордое название. Только увидев накопитель и примотанные к нему осколки, они бросились в рассыпную.

Клятые гвардейцы были демонически быстры. Размазываясь густыми полосками, они с трех сторон — справа, слева и сверху начали облетать отряд. Их костяные клинки слегка вибрировали, излучая вокруг себя нечто на подобии режущей ауры, стесывающей целые куски породы со статуй и крыши.

В ответ на это ухмыльнувшийся Хаджар, не ожидавший от противников, однажды видевшего мощь взрыва накопителей, ничего иного, достал еще две таких две таких бомбы.

— Давай! — закричал он, выполняя столь скоростные взмахи мечом, что три быстрых, коротких слились в один, широкий.

Три плотных разреза, каждый полтора метра в длину, сорвались с лезвия Черного Клинка. Каждый из них нашел свою цель.

В этот же момент, когда черные полосы врезались в «гранаты», Дерек и Степной Клык использовали свои лучшие приемы.

Орк низко и протяжно завыл. Дух-Волк за его спиной ощерился клыками и бросился вперед. Подобного Хаджар и представить себе не мог, чтобы Дух бросался в атаку.

Но чудесная картина просуществовала лишь мгновение. На деле же Дух, пройдя сквозь тело краснокожего, слился с его топорами. Степной Клык, будто держащий в руках две огромные волчьи пасти, размахнулся ими и кинул по широкой дуге.

Две точные копии его двуха сорвались в безумном небесном беге. С каждым метром, который они преодолевали, от них отделялись точные копии, пока на одну из групп гвардейцев не рванула стая из сотни волков. Каждый из них содержал в себе силу, равную прямому удару топора Степного Клыка.

Хаджар не был уверен, что без Волчьего Отвара он смог бы выдержать эту атаку.

Дерек тоже времени даром не терял.

Ученик «Красного Мула» свел кинжалы-водяные перья вместе, а затем резко раскинул руки в разные стороны. В том месте, где соединялось его оружие и по всей траектории движения в воздухе зависли капли воды.

— Утренний прибой, — Дерек, постепенно теряющий поддержку отвара Степного Клыка, с задержкой произнес название техники.

Энергия полилась из него единым потоком силы, сравнимой с Рыцарем Духа.

Капли начали вытягиваться, удлиняться, пока не превратились в метровые водяные иглы. Закручиваясь ткацким веретеном, они, по абсолютно непредсказуемым траекториям, устремились в сторону второй группы гвардейцев.

В эту же секунду прозвучал оглушительный взрыв. А затем еще два таких же. Синие сферы беспорядочных энергий закружились в местах, где взорвались снаряды.

Мгновенно с клинков Дерека словно сдуло водяной покров, а самого юношу припечатало к крыше. Степной Клык и Хаджар, все же не лишившиеся Зовов, идущих не из Реки Мира, а из собственных душ, ощутили дикую слабость.

Что же до демонов, то те, так и не долетев до отряда, упали на черепицу.

Разогнанные взрывом осколки Руды Откровения, не ощущая сопротивления Реки Мира, разлетелись острой шрапнелью. Хаджар, прыгнув перед оглушенным Степным Клыком, на которого взрыв повлиял куда сильнее, начал с пугающей скоростью двигать мечом.

Черный Клинок в его руках сверкал со скоростью падающей звезды. Раз за разом он отражал десятки мельчайших осколков жуткой руды. Пусть такие миниатюрные, они не могли полностью заблокировать доступ к энергии, но, попади под кожу, могли затруднить её использование.

И именно на это и был нацелен план Хаджара. И именно поэтому каждый отраженный им осколок улетал не в пустое пространство, а картечью осыпал тела упавших гвардейцев, которых не поразили техники орка и ласканца.

С троицей, в которой Степный Клык послал стаю из сотни волков, было покончено в ту же секунду, что прозвучал взрыв. Несмотря на то, что в ней находились два существа, равных пиковым Рыцаря Духа (разумеется, настоящий адепт Рыцарь оказался бы вдвое сильнее и опаснее за счет техник и артефактов) и один соответствующий начальному Повелителю, они ничего не смогли противопоставить чудовищному удару краснокожего.

В нем, вновь, не содержалось никаких мистерий. Простой, казалось бы, выброс грубой силы, соединенный с Духом. Как орку удалось провернуть все это — Хаджар не понимал. Более того, в который раз Степной Клык опровергал все учения Империй о пути развития.

Да’Кхасси, по которым пришелся удар краснокожего, мгновенно были разрублены на столь мелкие кусочки, что от них даже капель зеленой крови не осталось. Их будто перемололо в огромной ступке и на крыше осталось лишь три размытых пятна.

Что до техники Дерека, то она не обладала подобной сокрушительной мощью. Направленная на точно такую же тройку Гвардейцев, она не смогла превратить их в ничто. Но, тем не менее, лишенные силы Да’Кхасси не смогли от неё защититься. Все, на что оставалось уповать демонам — природную защиту в виде крепкой плоти.

В итоге Дерек, сделав правильный выбор, сконцентрировал удар на одной цели. На Повелители начальной стадии. Девять его игл слились в одну. Сформировав жало кинжала, они вонзились в глазницу оглушенной твари и мгновенно отправили её к праотцам.

В итоге, когда турбуленция, созданная взрывом исчезла и Да’Кхасси поднялись на ноги, то из десятки Гвардейцев осталось лишь пятеро. Четыре Рыцаря и один Повелитель.

Последнего было легко опознать по более мощной мускулатуре, длинным костяным клыкам и мощным крыльям. Хоте последние у всей пятерки пришли в полную негодность.

Изорванные шрапнелью из Руды Откровения, они лохмотьями свисали с длинных костей. У некоторых демонов и вовсе шрапнель, как и планировал Хаджар, попала под кожу. Оставив глубокие раны, она теперь мешала им нормально использовать энергетические тело и, значит, силу.

— Вы поплатитесь за это, — прошипел крупный демон-Повелитель. — Убить их!

— Здоровый. Мой, — прорычал Степной Клык.

Он оттолкнулся от крыши и взмыл в воздух. Он занес над головой два топора. Те из волчьих голов успели преобразился в лапы. Они утратили больше половины своей силы, но все так же оставались грозным оружием.

Орк обрушился на повелителя, а тот, едва ли не с тем же рычанием, принял сокрушительный удар на скрещенные костяные клинки. От их столкновения по крыше разошлась комкающая черепицу и раскалывающая статуи волна.

Укрывшись от неё плащом, Хаджар повернулся к Дереку.

— Отвле…

Договорить он не успел. Парнишка, слегка качаясь, прижимал к левому боку руку. По пальцам толчками била темная кровь.

— Вкусно, — прозвучало со стороны гвардейцев.

Один из четверки демонов с наслаждением пережевывал кусок плоти ласканца.

— Проклятье! — взмахом руки Хаджар создал поток воли, который отодвинул раненного Дерека на задние рубежи. — Черный Ветер!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 616**

До этого момента Хаджар был способен нанести такой удар только в рубящем стиле. Но за последнее время он пережил невероятное количество смертельных схваток на и даже за пределом своих возможностей.

Все это не только сделало его сильнее телесно, но и углубило понимание сути Духа Меча.

Теперь Черный Ветер слился не с рубящим, жутким ударом, стремящимся мгновенно уничтожить противника, а с секущим. Хлесткий выстрел Черного Клинка, прошедшего по широкой дуге, потянул за собой покров тьмы. Она, черным туманом, накрыла собой крышу.

Расплываясь шелковым покровом, на её границе сформировались очертания едва ли не пятнадцати метровой копии Черного Клинка.

Удар, настолько жуткий по силе, что его легко было спутать с техникой Рыцаря Духа средней стадии, оказался еще и быстрым. От него, возможно, не успела бы уклониться и Анис Динос — быстрейшая воительница из всех, кого видел Хаджар. Быстрее чем, даже, Аркемейя.

Но и ей пришлось бы принимать удар Черного Ветра в жесткий блок.

Гвардейцы были быстры. Безумно быстры. Может, даже, быстрее, чем Анис, но не намного. Трое из них успели увернуться и, выставив перед собой по костяному клинку, отделались тем, что отлетели на десяток метров и врезались в статуи каких-то монстров.

Последний, тот что наслаждался плотью Дерека, среагировать не успел. Черный Ветер прошел сквозь опьяненного кровью демона так же легко, как сквозь лист мокрой бумаги.

По инерции тварь еще какое-то время жевала кусок ласканца, а затем её глаза закатились и она, рассеченная по всему поясу, распалась на две части. Фонтан зеленой крови выстрелил в небо. Внутренности, непохожие на человеческие, покатились под откос покатой крыши.

Хаджар же, еще до того, как первые капли крови упали на черепицу, сорвался с места. Используя стойку Ветра, он обернулся шлейфом черного тумана. Тело, усиленное Волчьим Отваром, с хлопком исчезло с того места, где только находилось.

Сам же хлопок, на краткое мгновение, напомнил драконий рев, с которым Хозяева Небес рассекают бескрайние просторы сверкающей лазури.

Да и Хаджар, оставляя за собой шлейф черного тумана, вновь превратился в призрачный силуэт дракона.

Разбивая локтем фонтан зеленой крови, он врубился в строй врага. Он нисколько не задумывался о том, что он — Небесный Солдат средней стадии только что отправил на тот свет существо, равное Рыцарю Духа средней стадии.

Плевать.

Он должен был как можно быстрее расправиться с этой троицей, иначе, кто знает, сможет ли он когда-либо похвастаться этим достижением перед своим желтокожим другом.

Гвардейцы, не даром носящие свои отличительные балахоны, едва ли не мгновенно пришли в себя. Хаджар, остановившись около ближайшего, мгновенно нанес удар снизу вверх.

Эхо энергии, потянувшееся следом за клинком, выглядело длинным клыком, готовым растерзать любую цель. Да’Кхасси ответил тем, что наотмашь ударил костяным клинком.

Грубая волна силы ударила по черному эху. От их столкновения по округе разнеслись невидимые глазу порезы.

Они, оставляя глубокие царапины на статуях и срезая пласты черепицы, сталкивали уже начавших заползать на крышу Да’Кхасси, недавно предававшихся оргиям.

Хаджар, чувствуя угрозу, исходящую слева, ударил левой рукой, закованной в туманную броню, демона в челюсть. Раздался неприятный хруст и Да’Кхасси словно подкосило. Он, выбивая телом углубление в несколько сантиметров, мгновенно рухнул на землю.

Хаджар же, разворачиваясь на пятках, поднырнул под костяной клинок второго гвардейца. Тот, вместо того, чтобы разрубить Хаджара от ключицы до пояса, смог лишь задеть бедро. Темная кровь, тусклыми рубинам, брызнула на черепицу, но это не останавливало Хаджара.

Наоборот, ощущая боль от раны, от вновь услышал как на задворках сознания забили боевые барабаны. Если в том мире, иллюзорном мире Земли он наслаждался плотью и алкоголем, то здесь его личным раем была битва.

Оказавшись за спиной Да’Кхасси, Хаджар ударил ногой под колено монстру. Тот, обладая строением тела, схожим с человеческим, тут же упал на крышу. Он машинально попытался защититься крыльями, но те уже представляли собой лишь лохмотья.

Черный Клинок, хищно сверкнув тьмой, вошел в грудь твари. Он пробил её насквозь и вытянулся с противоположной стороны.

Не позволяя, пока, мечу пожрать Дух твари, Хаджар направил в оружие свою энергию. Та, соединившись с силой самого клинка, выстрелила из жала клинка.

Черный луч удара протянулся длиной полосой и заставил третьего демона, захотевшего воспользоваться смертью соратник, скрыться в защитной стойке.

Эти монстры привыкли биться лишь с другими монстрами и потому техники владения меча были им абсолютно не известны.

Хаджар позволил Черному Клинку попировать вдоволь. За одно мгновение мириады голодных жгутиков, заставляя демона буквально визжать от боли, опустошили его энергетическое тело.

Они разорвали узлы, выгрызая из них осколки Духа, они сожгли меридианы, выцеживая из них все тот же Дух. За считанные доли секунды некогда грозный, темно-серый демон, обратился в засушенную мумию.

Хаджар выдернул клинок из его груди и, еще до того, как упасть, Да’Кхасси прахом развеялся над крышей.

— Что, не нравится, когда вас самих жр…

Договорить Хаджар не успел. Его самого едва не сбила с ног огромная краснокожая туша. Сперва увернувшись, а затем усилием воли вытянув плащ, Хаджар поймал им пролетевшего мимо Степного Клыка.

Тот выглядел не лучшим образом. На груди страшная, резанная рана, обнажила реберную клетку, а на правом бицепсе отсутствовал здоровый кусок плоти. Края раны отчетливо выдавали укус.

— Меняемся, — с этими словами Хаджар, мгновенно оценивший обстановку, швырнул Степного Клыка в сторону поднимающегося Да’Кхасси, которого он ненадолго оглушил ударом в челюсть.

Сам же Хаджар, краем глаза замечая, как вялый Дерек сбрасывает с крыш лезущих Да’Кхасси, бросился на Повелителя Да’Кхасси. К чести Степного Клыка, твари тоже пришлось несладко.

Её правое крыло, и без того превратившееся в лохмотья, было надрублено и теперь непрестанно кровоточило. Левая рука-лапа твари была точно так же надкушена. Причем надкушена таким образом, что предплечье, обнажая локтевой сустав, теперь висело на небольшом куске плоти.

Сама же тварь, не теряя самообладания, жевала кусок бицепса орка. И постепенно её раны затягивались.

Раздражающая способность.

Хаджар, представляя, как четыре сорвавшихся с ветви дерева листа падают на конечности монстра, произнес:

— Осенний лист!

Его меч двигался настолько быстро, что не было слышно даже свиста рассекаемого воздуха. Черный Клинок сформировал квадрат из четырех разрезов, созданных стремительными секущими ударами.

Хаджар, не собирающийся останавливаться на достигнутом, заложил меч в «ножны» и, используя стойку Весеннего Ветра, выполнил молниеносный выпад.

Черный луч, будто клык Дракона, пронзил квадрат из разрезов. Выпад оказался ненамного быстрее, чем секущие удары. Он, тонкий, но обладающий большой пробивной способностью, ударил в грудь демону. Тот, не прекращая жевать плоть Степного Клыка, отмахнулся костяной костью.

Волна грубой, животной силы, поднятой простым взмахом, не рассекла, а буквально размолола луч выпада Хаджара. Но, когда костяной клинок закончил движение, по Повелителю ударила техника Падающего Листа.

Четыре разреза, созданных «одним ударом», врезались каждый в свою конечность. Хаджар целил в самые уязвимые точки — суставы. Но, даже учитывая прямое попадание техники, но не смог четвертовать тварь.

Та, гася инерцию удара перекатом, поднялась на ноги-лапы. По её телу текла зеленая кровь, а на каждом из основных двигательных суставов, на плоти зияла глубокая рана. Но не более. Хаджар не смог пробить естественной природной защиты демона Повелителя.

— Неп…

— Меняемся! — раздался приглушенный рык Орка.

Перепрыгивая Хаджара, он, держа в зубах один из топоров, камнем рухнул на демона. Они вновь закрутились в дикой, животной рубке.

Хаджар, разворачиваясь к двум Рыцарям-демонам, надеялся, что орк успел расправиться хотя бы с одним, но, кажется, он воспользовался финтом Хаджара лишь для «небольшого» отдыха.

Да’Кхасси очухались и уже шагнули вперед, как из-под ног Хаджара, заставляя того уклоняться в сторону, выстрелил алый луч. Он, пронзив одного из демонов, исчез где-то в небе.

— Спасибо, ваше величество, — улыбнулся Хаджар.

Где-то там, в глубинах дворца, Королева билась с Аркемейей и её удар, пронзивший черепицу, так же отправил на тот свет одного из гвардейцев.

Хаджар остался один на один с предпоследним гвардейцем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 617**

Хаджар, зная, чего именно ему опасаться, мгновенно почувствовал вспышку внутри потоков энергии. Еще месяц назад, ему бы не хватало знаний и опыта, чтобы предугадать удар.

Невидимые челюсти демона сомкнулись в сантиметре от горла слегка отшатнувшегося Хаджара. На возвратном движении, опять зафиксировав то, как Дерек расправляется с лезущими Да’Кхасси, Хаджар размазался черным шлейфом, порой принимающим форму дракона.

Переместившись к демону, он ударил наотмашь. Черный Клинок, по широкой дуге, ударил в плечо гвардейцу. Тот успел выставить костяной клинок, но в то же мгновение Хаджар слегка развернул запястье.

В итоге удар, сформировавший за собой эхо в виде идеального полумесяца, резко надломился и зигзагом впился между ребер твари.

Хищные жгуты тут же впились в энергетическое тело монстра. Тот, зарычав, шатнулся в сторону. Он попытался дотянуться до Хаджара костяным клинком, но это движение было настолько очевидно для опытного мечника, что Хаджар даже не стал уворачиваться.

Слегка развернув корпус, он пропустил удар мимо себя и, сжав левый кулак, впечатал его в живот монстра. Без Волчьего Отвара этот удар вряд ли бы нанес хоть сколько значимые повреждения, но после тренировки на водопаде, Хаджар физически намного превосходил любого Небесного Солдата вплоть до пиковой стадии.

Да’Кхасси согнуло пополам. Поток зеленой крови вырвался из его глотки и пролился на черепицу. Хаджар же, развернув клинок и взяв его обратным хватом, одним движением, с доворотом корпуса, срезал наклонившуюся голову монстра.

Пока агонизирующее, фонтанирующее зеленой кровью тело, падало на крышу, он успел пронзить его мечом. Черный Клинок буквально слизнул исчезающий из мертвеца дух. Для него такие закуски были лишь каплей в океане, который надо было наполнить для перехода на следующую стадию силы, но Хаджар не собирался разбрасываться даже такими крохами.

Прикончив последнего из Рыцарей, Хаджар бросился на подмогу Степному Клыку. Тот увяз в дикой рубке с Повелителем. Они кромсали друг друга топором и костяным клинком. Постоянно впивались в плоть острыми клыками.

Покров энергии волка, укрывший Степного Клыка, теперь как нельзя кстати ему подходил. Хаджар, пока планировавший как лучше всего помочь орку, огляделся.

Происходящее казалось ему странным.

Их ведь было всего трое. Простой ласканский приграничный ученик миниатюрной школы «Красного Мула». Да, он принял какой-то отвар орка, но в столице, даже в таком его состоянии, он вряд ли бы смог пройти испытание на все того же ученика внешнего круга элитной школы.

Сам Хаджар… он не питал иллюзий в отношении себя. Может он и был сильнее многих, но далеко не сильнейшим, даже среди своего собственного поколения.

Да и Степной Клык — было множество орков куда более могущественных, нежели этот темпераментный краснокож…

Хаджар отбил в сторону обрывок волны силы демона-Повелителя. В этот момент орк и Да’Кхасси разорвался свою дикую партерную рубку. Хаджар, увидев окно, мгновенно обернулся шлейфом черного тумана и врезался плечом в не ожидавшего подобного удара демона.

Оттолкнув Да’Кхасси в сторону, Хаджар вытянул плащ в сторону Степного Клыка. Тот, мгновенно осознав суть идеи союзника, схватился за край черного тумана. Хаджар, вторым усилием, отправил орка в полет.

Степной Клык, у которого, как с ужасом успел увидеть Хаджар, теперь полностью отсутствовала левая рука, с яростным блеском в глазах по дуге пролетел мимо демона-Повелителя. В этот момент он взмахнул топором, окутанным энергией Зова и подрубил ноги твари.

Та, лишившись опоры, уже начала заваливаться.

Хаджар, взмывший в небо, перевернул клинок и, используя удар:

— Черный Ветер!

Будто пикирующий на добычу дракон вонзился в тело демона. Пробив его насквозь, впечатывая в крышу дворца, он создал такой мощный поток черного Эха, что-то, накрыв собой площадь диаметром в семьдесят метров, начисто срубило тех Да’Кхасси, что смогли миновать уже почти не двигающегося Дерека.

Тяжело дышавший ласканец, чьи вены постепенно начали принимать естественный оттенок, прижимался спиной к стене наполовину разрушенной башни.

— Спасибо, — одними губами прошептал он.

Было понятно, что больше Дерек им не помощник. Парнишка явно держался в сознании лишь благодаря воли, подпитываемой пламенем мести.

На какое-то время на крыше, залитой красной и зеленой кровью, стало тихо. Хаджар, подойдя к Степному Клыку, помог ему подняться. Вокруг огрызка, некогда бывшего левой рукой, клубился покров Зова. Кажется, только он не давал орку истечь кровью.

— Как ты? — задал весьма глупый вопрос Хаджар.

— Живой, — кивнул Степной Клык. — Ты?

Хаджар только сейчас понял, что кроме раны на бедре, в его многострадальном левом боку зияло ровной отверстие, оставленное костяным клыком.

Демон-Повелитель не даром был одним из сильнейших гвардейцев. Перед тем, как его пронзил Черный Клинок и пожрал, до состоянии мумии, тот успел ранить Хадажра. И, если бы не окрепший Зов, Хаджар бы сейчас тоже постепенно истекал кровью.

— Аналогично.

Посмотрев друг другу в глаза, они повернулся к истинной цели их авантюры. Дыра в завесе постепенно росла. Черные облака все дальше отодвигались, а вместе с ними и клубки разноцветных молний.

Король был не глуп.

Открой он небеса начисто и сюда бы рванули гигантские крылатые змеи, которое немедленно превратили бы ущелье в свое гнездовье. Перед теми монстрами, что собственными глазами видел Хаджар, вряд ли устоял бы даже Безымянный.

Хотя — кто знает.

В самом центре черного глаза, обнажившего безжизненное вечернее небо, лишенного всякого света, кружился алый кокон. Внутри него, судя по постоянным изгибам, продолжался ритуал, суть которого, Хаджар не очень-то хотел знать.

— Готов? — спросил Хаджар, доставая из пространственного кольца последнюю, четвертую гранату.

— Готов, — кивнул, утирая кровь с уголков губ, Степной Клык.

Хаджар усилием воли отправил кристал-накопитель в сторону кокона. Тот, благодаря осколкам Руда Откровения, пробил завесу, которая защищала летающую платформу.

Следом за гранатой, в затягивающееся отверстие, проник и черный луч, сформированный выпадом Черного Клинка, усиленного стойкой Весеннего Ветра.

И в ту секунду, когда должен был прозвучать взрыв, из кокона высунулась белокожая ладонь. Она, схватив кристал, сжала его. Раздался треск и на платформу посыпалась сверкающая пыль.

Черный луч, ударивший по той же ладони, исчез легкой дымкой.

Края кокона, вновь принимая форму ало-черного плаща, раздвинулись. Король, держащий за талию Ирму, опустился на платформу. На его устах плясала легкая, мечтательная улыбка.

— Хорошая попытка, маленькие охотники, — произнес он медовым голосом. — Но вы опоздали.

Он не сделал ни единого движения, но все трое, включая Дерека, оказались полностью бессильны перед его волей. Оторванные от земли, они подлетели к нему и зависли в воздухе на расстояние в метр.

— Надо же, какой разношерстный состав, — Король, сохраняя маску юноши небесной красоты, принюхался к каждому. — Орк из Племени Белого Волка. Сын вождя.

Хаджар с удивлением посмотрел на Степного Клыка. Он — сын Ярости Медведя?!

— Я отомщу тебе за своего мертвого брата!

— Твоего брата убивал не я, — пожал плечами Король. — Хотя, наверное, он действительно стоит где-то в ряду моей армии. Туда скоро присоединишься и ты.

Губы Степного Клыка сомкнулись. Было видно, что больше он говорить не сможет.

— Ласканец.

— Ты убил мою невесту.

— Возможно, — пожал плечами Король, и теперь уже Дерек больше не был спосоебн произнести ни единого звука.

Демон подошел к Хаджару. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Синие и голубые. Между ними, наверное, было какое-то сходство.

— Потомок Врага, — улыбнулся демон. — если бы ты попросил, мог бы стать почетным гостем на моем празднике. Не все демоны, знаешь ли, ненавидят Черного Генерала.

— Меня не предупредили, — попытался съязвить Хаджар.

— Печально, — согласился Король. — так же печально, что мне придется немного потрепать твою родину. Но, думаю, Дарнас не откажется потерять дальние западные провинции.

Судя по бешено вращающимся глазам Дерека, он хотел что-то сказать, но не мог.

— О, а Ласканский мальчик не знает, да? — улыбка Короля стала шире. — А я-то все гадал, как такие заклятые враги смогли найти общий язык.

Хаджар промолчал.

— Ну, жаль что ваш план провалился, — Король приобнял липнущую к нему Ирму. — Мне действительно было инт…

В эту секунду под платформой прозвучал взрыв. Взрыв кристалла, не начиненного осколками, но этого хватило, чтобы на мгновение создать турбуленцию.

А когда все улеглось, то Ирма, моргая, тянулась дрожащими руками к лицу Короля.

— Возл… возлюб… — она не могла нормально говорить из-за крови, которая наполняла её глотку.

— Пока все идет по плану, ваше величество, — из-за спины Ирмы выглянул Хаджар.

Черный Клинок, пробив сердце белокурой девушки, мгновенно превратил её в высушенную мумию.

— НЕТ! — прозвучал рык, постепенно переходящий из человеческого в воистину демонический.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 618**

Король стремительно менял свою форму. Исчезал прекрасный юноша, которого тысячи лет воспевали бы барды в самых невероятных легендах и сказаниях.

Ему на смену приходил монстр. Увидь его кто-то из поэтов и так же долго матери бы пугали внешним обликом демона своих маленьких детей.

Белые волосы скручивались и вытягивались, превращаясь в три рога. Два по вискам, а один в центре лба. Их белая поверхность источала мерный, будто звезды, свет.

Алой-черный плащ распахнулся и крыльями вытянулся за спиной. Сразу четырьмя, огромными кожистыми перепонками того же цвета. Их размах достигал, без малого, шести метров, а кости, к которым крепились перепонки, были увенчаны острыми, стальными когтями.

Ноги, трескаясь, меняли свою форму. Стопа увеличивалась в размерах, а ногти оборачивались чем-то пугающе острым. Но, при всем при этом, тварь, будто в насмешку, сохранила свое безупречное лицо.

Как маска, приклеенная на вытянутый череп, она запечатлела гримасу крайней ненависти.

— ВСЕ ВЫ! — взревел монстр. — УМРЕТЕ!

По Хаджару ударила такая волна силы, что его, арбалетным болтом, пронесло по воздуху больше сотни метров и ударило о башню. Рядом, в ту же каменную кладку, врезался и Степной Клык.

Совокупная масса двух их тел, дополненная безумной скоростью, оказалось достаточно, чтобы окончательно разбить строение.

На крышу падали огромные куски плит и камней, внутри которых маленькими точками выглядели два адепта. Дерек, которого волна силы задела самым краем, свалился куда-то за пределы крыши.

У Хаджара не было времени размышлять о судьбе Ласканца, но он надеялся, что тот выживет.

Приземлившись на черепицу, Хаджар вскочил на ноги тут же, даже не глядя, вложив в удар четверть от запасов энергии внутри Ядра, нанес рубящий удар.

На встречу второй волне энергии устремился огромный драконий клык, в который свернулся столп черной, режущей энергии. Десятиметровый, шириной в ладонь, он выглядел оторванным с неба лоскутом мрака.

Волна дикой, необузданной силы, способной скомкать двухсотметровую гору, оказалась рассечена на две половины. Одна из них унеслась куда-то в небо и взорвалась в облаках, на мгновение разгоняя их и обнажая огромный, звездно-подобный, глаз одной единственной гигантской крылатой змеи.

Когда облака вновь затянулись, вторая половина волны, разворотив с сотню квадратных метров каменной кладки, ударила о скалу. Она выбила в ней массивное углубление, а на армию мертвых дождем пролились каменные плиты размером с телегу.

— Действуем по плану! — прокричал Хаджар.

Оборачиваясь шлейфом черного тумана, внутри которого проглядывались очертания дракона, Хаджар за несколько мгновений преодолел расстояние, превышающее сотню метров.

Прыгая в воздухе по обломкам башни, еще не успевшим упасть не черепицу, он уклонялся от десятка звуковых бомб Короля Да’Кхасси.

Может тот и обладал силой Безымянного, но атакующий арсенал его умений ничем не отличался от Гвардейцев. Лишь количеством грубой силы, которую он мог вложить в удары.

— «Проклятье!» — мысленно выругался Хаджар, уворачиваясь от очередного воздушного взрыва.

Звуковая бомба диаметром с колесо кареты врезалось в многотонный кусок кладки. Мгновенно раздался оглушительный хлопок, а затем в пространстве появилась миниатюрная точка, в которую всосало десятки тонн каменной породы, которую не смог бы рассечь простой Небесный Солдат.

Точка схлопнулась спустя долю мгновения, но в кладке теперь зияла сферическая проплешина невероятных размеров. А потосм по Хаджару, сбоку, ударила взрывная волна.

Рассекая её взмахом меча, Хаджар отправил в полет разрез клинка. Обдуваемый ветром, игнорируя то, что его разрез снес головы двум лезущим на крышу Да’Кхасси, Хаджар юркнул между двумя обломками башни.

Перевернувшись в воздухе, он пробежался по тому, что падал последним, затем оттолкнулся и усилием воли взмахнул плащом.

Тот вновь вытянулся широкой лентой, опутал падающий позади Хаджара камень и, будто выстрелом пращи, отправил его в сторону Короля.

Хаджар, меньше, чем за удар сердца, выполнил шесть легких взмахов. Каждый из них сотворил тончайший, но длинный разрез, который раскрошил камни и обтесал их, превращая в острые снаряды.

Усилием воли Хаджар отправил их перед собой, а на самый длинный и прочный запрыгнул и сам. Так, подгоняя себя волей и стойкой Ветра, он, рассекая воздух, полетел к Короля.

— УНИЧТОЖУ! — взревел демон.

От его рева разошлась звуковая волна. Она не только раскрошила каменные снаряды, служившие защитой Хаджару, но и скомкала железную плиту, на которой недавно стоял Король.

Теперь, размахивая огромными крыльями, он завис в воздухе, а под ним, вплоть до самого первого этажа, зиял черный провал.

Хаджар почувствовал столь короткую вспышку опасности, что смог лишь зафиксировать её присутствие, но никак не отреагировать.

Огромная челюсть, способная проглотить весь нос «Пьяного Гуся» появилась прямо перед ним. Благо, не успевая среагировать телесно, Хаджар, благодаря увеличенным меридианам, успел послать перед собой короткий импульс силы.

Столкнув самого себя с каменного «транспорта», Хаджар падая на спину наблюдал за тем, как десяти метровая каменная спица исчезает в едва видимой взгляду клыкастой пасти.

— Интересно, как тебе это пон…

Не успел Хаджар договорить, как челюсти Короля сомкнулись. Они, легко, не замечая никакого сопротивления, разбили каменный снаряд, способный навредить крепостным стенам Даанатана.

Черный плащ Зова взвился широкой лентой и, опутав край провала, послужил подобием лианы. Хаджар, спасшись от падения, перекатился по черепице и, опустившись на одно колено, выставил перед собой меч. Держа его в правой руке, левую он приложил к обратно кромке лезвия.

Подобная стойка была максимально защитной, лишенной всяких прорех.

Король, в чьих голубых глазах плескался океан безумия, вытянул перед собой руки-лапы. Из запястьев, разрезая кожу и проливая на крышу кислотную, зеленую кровь, сжигающую камни, вытянулись костяне копья. Демон взревел, исторгая очередную звуковую волну.

Шаром расходясь по округе, моментально изничтожая слабых Да’Кхасси и немертвых, она натолкнулась на закричавшего Хаджара. Тот кричал не от боли, а скорее пытался исполнить старый боевой клич лунной армии, к которому так привык когда-то.

Столп черной энергии взвился перед Хаджаром. В нем содержалась добрая толика его силы, а так же вся глубина мистерий Духа Меча, которую он только мог вложить в удар меча.

Будь рядом хоть кто-то из мечников, он с полной уверенность, не веря собственным глазам, заявил бы, что этот удар никак не может принадлежать хоть кому-то, помимо элитному Рыцарю Духа развитой стадии, рожденному и воспитанному в клане мечников.

Рассеченная звуковая волна обрушила несколько башен за спиной Хаджар, а вот костяной копье, лишь немного обтесавшись, прошло насквозь столп черной энергии. Точно так же, потеряв немного в скорости в траектории, оно пробило взвившись щитом плащ Зова.

Хаджар стиснул зубы от боли. Копье, пронзив все тот же многострадальный, левый бок, раскрошило каменную кладку. Не остановившись на этом, оно пробило насквозь весь замок, а затем врезалось в каменное ущелье. Взрыв силы, последовавшей за этом, выбил в нем впадину глубиной в человеческий рост и диаметром в двадцать метров.

Сотни, даже тысячи, стоявших рядом немертвых, мгновенно обернулись в прах. Ничего не осталось ни от них самих, ни от лат, даже артефактных.

— Высокое Небо, — прошептал Хаджар.

Копье, чудом, не задело энергетической структуры, а физическая рана, благодаря драконьей крови и Волчьему Отвару уже начала затягиваться.

[До завершения перенастройки осталось 5 дней 14 часов 16 минут и 20… 19… 18… секунд]

Мысленно Хаджар очень грязно выругался. Сейчас бы ему не помешал тот финт, который нейросеть провернула в момент битвы с Патриархом Черной Секты.

— ЖАЛКИЙ МЕШОК ПЛОТИ! — продолжать реветь демон.

Из его рук, будто из скоростного самострела, полетели десятки таких копий.

Хаджар, вновь оборачиваясь шлейфом черного тумана, начал игру в догонялки с самой смертью.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 619**

Хаджар, уклонившись от очередного копья, бросился по крыше в сторону джунглей из бесчисленного множества башенных шпилей. Копья, пронзая крышу и взрываясь в далеком ущелье, неслись следом за ним.

Дождем они проливались на Хаджара и каждое такое попадание, примись оно в полную силу, превратило бы Хаджара в горстку праха.

Хаджар мчался по крыше с такой скоростью, что черепицы, которой касались его стопы, мгновенно взмывали в небо и летели следом за ним.

Будто черная вспышка или молодой, встретивший более могущественного противника, дракон, он петлял среди башен. Каждое копье, выпущенное королем Да’Кхасси, разбивая их в щебень, проходило всего в миллиметре от настоящей цели.

Будто косой они скашивали башни, обрушая их на дворец и разламывая его крышу и стены.

Как и планировал Хаджар, демон получил серьезную ментальную рану. На личном опыте, во время битвы с приближенным Санкеша, северянином Рагаром, на любом, даже самом могущественном адепте, душевные раны сказывались не лучшим образом.

Хаджар понятия не имел, есть ли подобное понятие для демонов, но рассчитывал, что неудача в ритуале приведет к чему-то похожему.

Правда сорвать его он собирался несколько иным способом, а не ценой…

Мысли Хаджара прервал очередной пронзительный свист, сопровождающий полет костяного копья. Укрывшись за одной из башен, переводя дух, Хаджар, не без содрогания, смотрел на то, как падает соседняя постройка.

Огромное каменное сооружение, подкошенное всего ялишь метровым снарядом, исчезало в созданном им же провале в крыше.

Копье же, вновь не встретив сопротивления, взорвалось где-то в ущелье, обратив в прах очередную тысячу немертвых.

Побегай Хаджар так еще около месяца и, возможно, Король уничтожил бы половину своей армии. Но такая роскошь как месяц, да что там — даже день для Хаджара была не позволительна.

— Ну давай же, — Хаджар, завернувшись в плащ черного тумана, высунул кончик лезвия Черного Клинка из-за стены. Он смотрел на Короля, который все так же порхал в той же точке, что и раньше. — Ну же, ищи меня.

— ГДЕ ТЫ, ЧЕЛОВЕК?! — ревел демон.

Может он и был равен по силе Безымянному, но лишь по количеству энергии, не более. Способности к поиску и выслеживанию не являлись сильной стороной Да’Кхасси. Так что Зов оказался способен скрыть Хаджара даже от такого могущественного монстра.

Степной Клык, следовавший плану, так же где-то спрятался.

— Ну же, — шептал Хаджар. — давай…

Но, казалось, Король не собирается пускаться в погоню. Вместо этого он, неожиданно, повторил жест Дерека. Только вместо кинжалов, он свел вместе руки, а когда раздвинул их, то между ними застыла дуга алого света.

— Ох не к добру это.

— УМРИ!

С очередным ревом демона алая дуга между его ладонями, до боли напоминающая луч Королевы, слетела с его рук. Мгновенно удлиняясь едва ли не километрового объема, она понеслась в сторону башен.

Каждая, встреченная ею преграда, оказывалась срезана проще, чем кусок теплого сыра горячей гарротой. Десятки башен обрушались на крышу, дробя её и уносясь куда-то в сторону хитросплетения замковых переходов.

— Проклятье! — выругался Хаджар.

Мгновенно оборачиваясь шлейфом черного тумана, он отбежал чуть вперед, затем показался на глаза разъяренному демону. Алая полоса смертельной лентой оплетала все вокруг, а следом за ней уже летел десяток костяных копий.

От подобного атаки даже силу трех Черных Ветров, соединенных воедино, спасти не смогла бы.

Но это нисколько не пугало Хаджара.

— Эй, мышь! — выкрикнул он. — Кровь твоей принцессы все еще на…

Договаривать Хаджар не стал. Слишком уж запылали глаза монстра, да и алая полоса подобралась так близко, что её жар ощущался всем телом.

Хаджар нанес удар Осеннего Листа. Но только черный дракон, сорвавшийся с лезвия его клинка, устремился вовсе не в сторону атаки демона, а под ноги самому Хаджару.

Разбитая крыша мгновенно поглотила Хаджара. Сделала она это как раз вовремя, потому как долю мгновения спустя алая лента пролетела над головой Хаджара. Следом за ней куда-то в скалы унеслись и копья.

Послышались взрывы и шипение лавы, стекающей по склону.

Хаджар, отряхнувшись от каменных осколков, заозирался по сторонам. Он, пусть и не обладая совершенной памятью Рыцаря Духа, все же запомнил часть схемы дворца. И, если верить его памяти, то он оказался в южной его части.

— Эй, монст…

Прямо перед ним, разбивая крыльями кладку, опустился на посеревший от каменной крошки, король демонов. Вблизи, в сравнительно тесном помещении, он выглядел еще более крупным, чем в воздухе.

— ЧЕЛОВЕК!

Король распахнул крылья. Те, четырех метров в размахе, не смогли полностью открыться. Но это нисколько не смутило обезумевшего демона. Он попросту разбил ближайшие стены, от чего и без того страдающий дворец и вовсе начал вибрировать.

Он выстрелил очередным костяным копьем. То, быстрее арбалетного болта, ударило по Хаджару, но, всего в нескольких сантиметрах от его лица, оно внезапно натолкнулось на преграду.

— Пятая стойка: Шелест в Кроне!

Возникший в воздухе дракон, похожий на меч, смог пусть и не остановить, и даже не отразить удар демона, силы Безымянного, но перенаправить его в другую сторону. В итоге костяное копье обрушило очередной участок стены.

Хаджар, не став понапрасну терять время, захватил энергию из Ядра и, размываясь черным, туманным шлейфом, помчался в сторону обнажившихся лестниц.

— РУАРР! — неслась ему в след звуковая волна от рыка короля.

На ходу, продолжая бежать даже не по самим ступеням, а по идущей трещинами стене, Хаджар развернулся и нанес, казалось бы, легкий и быстрый удар.

Вот только в этом, вроде бы даже будничном движении, содержалось столько силы, мистерий Духа Меча и ярости, что от него одного простой смертный, окажись тот рядом, мгновенно бы распрощался с жизнью.

Перед Хаджаром сформировалось черное облако…

— Лазурное Облако!

… из него, разрывая пространство чуть менее глубоким ревом, чем у короля Да’Кхасси, вырывался толи десятиметровый меч, толи дракон.

Один из двух могущественнейших ударов Хаджара, разбив звуковую волну, ударил в полную силу по Королю. Подобный ударом Хаджар смог бы, пожалуй, ранить даже Аркемейю.

— ЖАЛКОЕ НИЧТОЖЕСТВО!

Король кровососущих демонов выставил перед собой распахнутую ладонь. Жало меча или клык дракона, вонзился в неё, но не смог даже поцарапать.

Вместо этого демон попросту сжал кулак и техника Лазурного Облака разлетелась осколками разбитого обсидиана. Они вонзались в стены дворца, порой выбивали крошку, но никак не обладали достаточной силой для их обрушения.

— Проклятье! — в очередной раз выругался Хаджар и продолжил свой бег.

Король, выпустив несколько костяных копий, которые так и не нашли своей цели, разбивая все новые участки строения, распахнул крылья. Вновь исторгая глубокий, утробный рык, он, обгоняя собственную звуковую волну, понесся следом.

В то время как Хаджар несся по стене широкой винтовой лестницы, Король просто парил вдоль центрального столпа. Его крылья одновременно срубали и саму опору лестницы, и несущую стену.

Дворец, с каждым разрушенным пролетом, дрожал все сильнее. Хаджар же ощущал, как смерть, стоявшая где-то в ином измерении, радостно обтесывала точильным камнем свою серую косу.

— «Не сегодня!» — подумал Хаджар и, разбивая плечом витраж, спрыгнул с лестницы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 620**

Окруженный ворохом сверкающих разноцветных осколков, Хаджар мгновенно оказался на высоте больше километра. Под ним раскрыла свои объятья бездна, окутанная хищным, живым туманом.

В неё, выброшенным из гнезда, но так и не научившимся летать, птенцом и полетел Хаджар. Пролетев (или, скорее, пропадав) с десяток метров, он вонзил в стену Черный Клинок. Благо, что облицовка дворца оказалась намного податливее, нежели сама каменная кладка.

Еще через несколько метров его падение замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Хаджар завис над пропастью. Маленькая букашка на фоне исполинского дворца и еще меньше, если сравнивать с соседними скалами.

Но полюбоваться открывшимися взору просторами ему не дали. Через мгновение стена, на которой он висел, схватившись за рукоять меча, затряслась. Затем, рассыпаясь песчаным замком, и вовсе разлетелась на мириад осколков.

Король Да’Кхасси, разбивая кладку собственной головой, вылетел в сторону ущелья. Он заозирался по сторонам, но так и не смог обнаружить Хаджара.

Тот, предвидя подобную ситуацию, уже успел отпустить рукоять Черного Клинка. Тот, перед тем, как истаять дымком и вернуться в недра души Хаджара, на долю секунду сохранил свою плотность.

Именно этим, невероятно коротким отрезком времени, успел воспользоваться Хаджар.

Движением, уже ставшим привычным, он усилием воли вытянул лентой плащ Зова. Тот обвил рукоять Черного Клинка, а затем отправил Хаджара в короткий полет в сторону крыши дворца демонов.

В итоге, когда Король Да’Кхасси вылетел в ущелье, то Хаджар, которого он искал под собой, оказался в диаметрально противоположном направлении.

Призвав Черный Клинок из души обратно в реальность, Хаджар рухнул на спину огромной твари. Окутанный черной энергией, собрав треть от запаса сил в Ядре и окутав меч мистериями Духа, Хаджар нанес сокрушающий, пронзающий удар в самое уязвимое место на теле любого существа — в шею.

Удар Хаджара создал разрез высотой в пять метров, а шириной в две мужских ладони. На такое, на памяти самого Хаджара, была способна лишь сама Анис Динос.

Её брат, младший наследник дома Хищных Клинков, похвастаться таким, несмотря на богатое ресурсами и ингредиентами детство, не мог.

И все же, подобный страшный удар, пришедший по шее Короля, не смог её пронзить. Более того, все, на что оказался удар, превзошедший по силе даже Черный Ветер (все же, основная сила Хаджара всегда заключалась именно в ближнем бою), это небольшая царапина, глубиной не больше женского волоса.

И, будь в руках Хаджара обычный Императорский Меч, это не принесло бы ровно никакого результата.

Но он сжимал Черный Клинок.

Даже такой ранки было достаточно, чтобы мгновенно внутрь энергетического тела монстра протянулся сонм хищных жгутиков.

Впиваясь в меридианы, каналы и узлы, они начали пожирать Дух демона. И, к наслаждению что Черного Клинка, что самого Хаджара, у твари, равной Безымянному по силе, этого Духа было хоть отбавляй.

— КАК СМЕЕШЬ ТЫ, НИЧТОЖЕСТВО?!

Волна силы оттолкнула Хаджара, а вместе с ним, разрывая хищные жгуты, и Черный Клинок.

Меч находился в теле демона всего долю секунды, но даже за столь короткое время он смог поглотить больше силы, чем из всех павших от руки Хадажра гвардейцев, причем вместе взятых.

Используя плащ, Хаджар зацепился за края разбитого витража и влетел обратно на винтовую лестницу. Воспользовавшись выигранной секундой, он преодолел пять пролетов и оторвался от Короля демона.

Спустившись по лестнице на первый этаж, Хаджар понесся по заранее спланированному маршруту. В это время стены над его головой уже не просто тряслись, а ходили ходуном.

То и дело с далекого потолка откалывались огромные куски породы и неслись прямо на голову мечнику.

Хаджар, огибая их, каждый раз вслушивался в происходящее у него за спиной. И, как оказалось, не зря. Спустя несколько долгих секунд, в метре позади него, разбивая потолок, опять вылетел четырехкрылый монстр.

Из узкого пореза на его шее не текла зеленая кровь.

Вместо неё на ковер проливалась белесая энергетическая субстанция. Во время своего пира Черный Клинок успел лишь немного повредить одну из центральных меридиан.

Но даже этого оказалось достаточно, чтобы нанести Безымянному травму, несравнимую ни с одним повреждением физической оболочки.

Инстинктивно прижимая ладонь к разрезу на шее, монстр распахнул свою пасть. Хаджар, вновь ощутивший вспышку опасность, на этот раз не смог найти ни одного способа уйти от атаки.

Если бы не рана на энергетической структуре Короля Да’Кхасси, то огромная призрачная пасть наверняка проглотила бы Хаджара целиком.

А так она, оставив клыками на его спине несколько глубоких, растерзавших плащ Зова и обнаживших кости, борозд, врезалась в стену.

Из пасти Короля демонов потекла алая кровь Хаджара. Смешиваясь с каменной крошкой, она бурой сбустанцией полилась на разрезанный ковер.

Закричав от боли, Хаджар, едва не теряя сознания от нечеловеческого усилия, рванул в сторону широкого гобелена. На ходу рассекая его ударом меча, он оказался в широком жёлобе.

Широком для человека, но узким для Короля Да’Кхасси или же орка.

Расставив руки и ноги в разные стороны, Хаджар прыгнул в черные недра. Даже несмотря на драконью кровь и Волчий Отвар, скорость скольжения и шершавость поверхности смогли стесать ладони Хаджара до самых мышц.

Ногам, не защищенным зовом, пришлось еще хуже. Звезды посыпались из глаз Хаджара, когда слезла сперва кожа, потом мышцы, а затем надломился хрящик и растрескались кости в его мизинцах.

Пронесшись по желобу, Хаджар мешком рухнул на холодный, каменный пол. Глаза его мгновенно адаптировались к местному сумраку.

Сил на поддержку Зова уже не осталось. Вместе с покровом черного тумана истаял и Черный Клинок. И теперь, окровавленный, израненный, лишенный последних сил, Хаджар пополз подальше в сторону от желоба.

Дворец, находящийся над его головой, дрожал с такой силой, что гудел подобно потревоженному рою пчел. Огромных, размером со слона, пчел.

Но даже этого жуткий звук заглушал рев Король Да’Кхасси, который своим телом пробивал путь сквозь желоб. Наконец, когда Хаджар, оставляя позади себя широкий кровавый след, отполз на несколько метров, монстр вновь показал себя.

Разбивая каменную кладку, расправляя крылья и вонзаясь когтями в раздробленный его приземлением пол, он встал в полный рост в тесном и узком коридоре.

Одним рывком он добрался до Хаджара, схватил его за глотку и, переворачивая лицом к себе, вздернул наверх.

— Пришло время умирать, человек!

Сперва показалось, что Король открывает рот, но вскоре его человеческая маска прекрасного юноши начала трескаться, пока рот, обнажая ряды острых клыков, не потрескался вплоть до самых ушей.

То, что было лбом и подбородком, стало жуткими губами огромной пасти.

— Ну… ты… и… урод… — с трудом прокряхтел задыхающийся Хаджар. — Но… ты прав… время… умирать…

В этот самый момент из темной ниши показался Степной Клык. Он, с костяным кинжалом в руках, напрыгнул на спину Демону и вонзил артефакт прямо между лопаток огромной твари.

Тот вошел на всю длину — прямо по рукоять. Зеленая кровь, от которой краснокожий поспешно увернулся, брызнула на стены. Мгновенно их оплавляя, она потекла на пол.

Выпустив Хаджара, тварь забилась о стены. Она пыталась дотянуться до кинжала, но не могла.

— Это не остановит меня, жалкие…

Договорить она не смогла.

Степной Клык, поднявшись на ноги, ударом плеча отправил демона в открытую дверь темницы, а затем захлопнул решетку. Король Да’Кхасси забился о её прутья. Те скрипели, дрожали, но держали удар.

А с каждым движением, благодаря огромному количеству Руды Откровения, находящейся поблизости, даже Безымянный начал стремительно слабеть.

Хаджар отполз к дальней стене и израненной спиной прижался к холодным камням. Рядом с ним опустился изнеможённый Степной Клык. Лишенный Зова, он где-то нашел что-то очень горячее, чем и прижег обрубок левой руки.

— Как думаешь, здоровяк, — тело Хаджара била мелкая дрожь. — сколько он будет подыхать?

Степной Клык действительно задумчиво наблюдал за стихающими попытками окончательно обезумевшего Короля Да’Кхасси.

— Примерно четверть часа, — ответил он, а затем добавил. — твой план сработал, Северный Ветер.

— Слышу удивление в твоем голосе, — улыбнулся Хаджар.

Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент над ним что-то громыхнуло.

— Взрыв? — удивленно предположил он.

Степной Клык отрицательно покачал головой.

— Там нечем взрыв…

Затем она оба переглянулись.

— Аркемейя и Королева! — хором воскликнули они как раз перед тем, как огромный дворец, будто карточный домик, разлетелся на тысячи осколков.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 621**

Когда Хаджар открыл глаза, то он ожидал увидеть все, что угодно, но открывшаяся ему картина поражала. Хотя, чего уж там — в момент взрыва в замке, он вообще не думал, что когда-либо еще сможет открывать глаза.

Сейчас же, под светом сияющих ночных звезд, он лежал на весьма удобной циновке. Кто-то, даже заботливо, постелил её на мокрые камни высокой скалы.

Хаджар не мог не узнать этого места. Именно здесь, не так давно, меньше двух суток назад, они разбили лагерь после крушения корабля.

Собственно, и сейчас его обломки все еще лежали по округе. Под дождем, который неизвестно, когда успел начаться, древесина разбухла и начала крошить скалы, в щели которых забилась. От этого Хаджар и ощущал себя так, будто лежал на зыбучих песках.

Опомнившись, Хаджар повернулся в сторону замка. Возможно, этого ему делать не стоило. Впервые, за долгое время, он ощутил нечто, отдаленно напоминающее страх.

Все ущелье, огромные пространства, на которых некогда умещалось несколько тысяч Да’Кхасси со всеми их замками и полями, заполненными мертвецами, всего этого больше не было.

То, что видели глаза Хаджара, больше всего напоминало исполинский клубок змей. Крылатых змей. Трудно было понять, какого размера достигают наибольшие из представителей, потому как он постоянно роились, шипели и кусали друг друга.

Хаджар тут же посмотрел на небо. Никакой завесы больше не было. Праздник Черной Звезды закончился тем, что небо теперь сияло не хуже витрины ювелирной лавки, а по центру царственно блестела красавица луна.

— Люблю звезды.

Хаджар инстинктивно попытался обнажить Черный Клинок, но тут же вздрогнул от боли. Только сейчас он, наконец, решил осмотреть себя самого.

Все его тело, покрытое бинтами, смазанными разноцветными мазями, теперь напоминало скоре мумию, нежели адепта боевых искусств.

— Что тебе здесь надо? — процедил Хаджар.

Около небольшого костерка, все в том же живом и хищном пальто, каждая прорезь которого — глазастая и клыкастая пасть, в широкополой шляпе, держа в руках истекающую алым сферу, сидел Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров.

Причем сидел он на каком-то высоком и потрепанном стуле. А вокруг копошились полчища его прислужников — черных сгустков, каждый из которых некогда был чьим-то жутким сновидением.

— Это так ты благодаришь меня за свое спасение? — улыбка демона выглядела кровавым оскалом дикого животного.

Хотя, наваждение тут же спало и серое лицо существа было вновь устремлено к ночному небу. Свободной от алой сферы рукой он держал горлянку, в которой плескалось нечто густое.

Хаджар надеялся, что звук издавала медовуха, а не одна из телесных жидкостей.

— Спасение?

Только сейчас Хаджар услышал легкий стон за своей спиной. Он обернулся.

Степной Клык, выглядящий куда хуже, нежели Хаджар, лежал замотанный в бинтах. Исчез огрызок его левой руки. Теперь та заканчивалась непосредственно на плечевом суставе. Так же бинты закрывали и левый глаз краснокожего, а еще правую ногу — вплоть до колена, потому как ниже, кроме мокрых камней, так же ничего больше не было.

По сравнению с орком, Хаджару не на что было жаловаться. Те раны, которые он получил, уже даже не болели, а энергетическое тело сияло той же мощью, что и до начала схватки.

Кроме как чудом, объяснить подобное было нельзя.

— А, как думаешь, кто вытащил тебя из-под обломков замка?

Хаджар еще раз посмотрел на ущелье. Он не сомневался, что в данный момент змеи пожирали оставшихся Да’Кхасси и их бесконечные поля.

— На счет этих крылатых можешь не беспокоится, — Хельмер поднялся и отряхнул пальто. Он, подойдя к обрыву, перевернул горлянку и позволил медовухе стечь вниз. Делал он это с таким видом, будто прощался со старым другом. — Им надолго хватит пепла вулканов, а Руда Откровения сдержит их попытки разлететься по округе.

— Сколько времени?

Хельмер вновь сверкнул улыбкой.

— Пять, может шесть тысяч лет, а затем они станут настолько сильны, что какой-то из империй придется несладко, — внезапно улыбку демона померкла и он снова повернулся к звездам. — Маленький дурак, — прошептал демон. — никому из нас не суждено обмануть законы.

— Ты его знал, — не спрашивал, а утверждал Хаджар. — Точно так же, как ты знаешь Фрею.

Хельмер обернулся. Его лицо не выражало ровно никаких эмоций. Полностью серый, он выглядел каменным изваянием.

— Как давно догадался?

— Догадался о том, что все произошедшее за последние недели — твоих рук дело? Примерно за секунду до взрыва.

Хельмер хмыкнул и отвернулся. Он закупорил горлянку и швырнул её в рой своих кошмаров. Те мгновенно окутали её черным, шевелящимся покровом, а когда разошлись, то емкости уже не было.

— Ну, с пиратами это совпадение, — в голосе Хельмера звучала явная насмешка. — Я все голову ломал, как тебя привести в Лидус, а тут такая удача. Я уж думал даже помолиться кому-нибудь, но, увы, не положено.

Правда, открывшаяся Хаджару перед предполагаемой гибелью, заключалась в том, что никакого предсказания на деле не существовало.

Сон, который приснился шаману орков, был не более, чем кошмаром, навеянным Хельмером. Тот специально обставил все так, чтобы Хаджар, в компании Степного Клыка, отправился к Да’Кхасси. И именно благодаря этому кошмару орки, снявшись с о своих земель, отправились глубже в империю.

Хотя, на самом деле, причин для этого не было ровным счетом никаких.

Впрочем, стоит начать по порядку. Разложить, так сказать, по полочкам…

— И что же меня выдало? — Хельмер вновь уселся на стул и протянул руки к костру. Так, словно ему было холодно.

— Битва на крыше, — пояснил Хаджар. Он, приняв полулежачее положение, без всякого страха взял пиалу, стоявшую рядом с ним и выпил содержимое. В ней плескалась та же медовуха, что пил демон. Ядреная зараза. — Вернее то, как один ласканский мальчишка, под зельем орка, расправлялся с Да’Кхасси. Кстати, а где он?

Хельмер указал себе за спину. Там, прислоненным к камню, лежал Дерек. Если исключить то, что его лицо от правого виска до левой скулы пересекали три огромных шрама, один из которых лишил его правого глаза, то выглядел он лучше остальных.

— Слабаки, — с наигранной грустью вздохнул Хельмер.

— Именно это тебя и выдало. Ну, не тебя конкретно, а то, что в происходящем что-то не так, — Хаджар поставил пиалу обратно. — Если всего один адепт, находящийся на уровне силы Рыцаря Духа благодаря зелью, может раскидывать этих кровосовов, то какую угрозу они могут представить для Ласкана или Дарнаса? Правильно — никакой.

И именно так все и обстояло. Первая стычка с демоницей у форта вышла для Хаджар боком лишь потому, что тот никогда прежде не бился с таким противником. Эффект неожиданности, незнакомая тактика, все это стало для него проблемой, но уже вторая битва показала, что Да’Кхасси не были и на толику так страшны, как описывали орки.

— Кстати, об орках. Они доверились шаману лишь потому, что сами не далеко ушли от Да’Кхасси. Их путь предков силен. Безумно силен. Но видя сражение Степного Клыка с гвардейцем короля, я понял, почему люди забыли о нем. Без техник и артефактов, этот путь не более, чем подражание животным.

Хельмер, в ответ на это, как-то туманно усмехнулся, но промолчал.

— А разведчики орков, наверняка, никогда не видели земель демонов собственными глазами, — продолжил Хаджар. — иначе бы Степной Клык здесь ориентировался лучше, чем никак.

Хаджар еще раз отпил из пиалы.

— Да и к тому же, учитывая количество разбившихся на этих скалах кораблей, наводит на мысль, что император Ласкана просто не может не знать, о сложившейся ситуации.

Хельмер слегка сощурился, но продолжил молчать.

— И этот твой мотив мне ясен, — Хаджар скрестил руки на груди. — Как и ясны мотивы императора. Корабли ведь летали вовсе не по душу демонов, а за крылатыми змеями. И разбили их совсем не ветра, а сами животные.

— Ты не останавливайся, — приглашающе взмахнул рукой Хельмер. — продолжай. А то я пока еще не вижу своего мотива в этой истории.

— Я тоже долгое время его не видел, — кивнул Хаджар. — пока не посмотрел на ситуацию со стороны…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 622**

— И тогда я задумался, а для чего императору оставлять не вырезанной на теле своего государства опухоль, которая может заразить весь организм, — Хаджар, не без труда, поднялся на ноги и подошел к обрыву. Взяв по дороге осколок корабля, он оперся на него как на костыль. — И понял, что тот, таким образом, сдерживает другую болезнь — орков. Пока те бьются с демонами, а последних сдерживает ущелье, то на границе наступает некий баланс сил. Баланс, который ты, моим руками, нарушил.

— Все еще не вижу моего, в этом, участия, — покачал головой Хельмер.

Демон игрался с один из черных комков. Он, пропуская его между пальцами, катал будто опытный мошенник монетку.

— Если честно, я тоже не вижу резона для тебя, демона, ускорить начало войны между Дарнасом и Ласканом. Но, как мне кажется, орки, которые теперь не видят для себя повода сдерживаться из-за Да’Кхасси не ограничатся территориями Ласкана.

— Ну, устроят они набеги на приграничье Дарнаса — в чем проблема? Как это ускорит начало войны.

— Так, что в глазах императора Дарнаса, как и Ласканского, они подданные именно Ласкана. И их масштабное нападение на приграничные форты, станет тем самым поводом, которого так ищет Дарнасское военное руководство.

— Ты собираешься уже рассказать мне, почему винишь в произошедшем меня.

Хаджар посмотрел на спокойного Хельмера, а затем на бегающие вокруг него черные комочки.

— Не думаю, что война империй — часто явление, — Хаджар пнул от себя один из комочков. Тот, грозно сверкнув глазами бусинками, помчался к своим соратникам. — И, думаю, это явление жуткое. Сотни тысяч, миллионы, окунуться в кошмар на яву. И, понятия не имею, как такие существа как ты, становятся сильнее, но, что-то мне подсказывает, что от порции подобного количество кошмаров, их Повелитель не откажется.

И вновь на сером лице демона сверкнула жуткая полуулыбка.

— Гипотетически, мой юный друг, лишь гипотетически, — Хельмер опустил ладонь и комок страха, с которым он игрался, кинулся обратно в рой. — в этом ты прав. Но война все равно, рано или поздно, началась бы. Зачем же мне идти на подобные ухищрения и действовать в непосредственной близости к грани законов Неба и Земли?

— Ради Аркемейи, — ответил Хаджар. — Понятия не имею, зачем она тебе сдалась, но именно ради неё ты и заварил все эту кашу.

— И каким же образом? — Хемельер сложил пальцы домиком и откинулся на спинку стула.

— Наслал кошмар на орка шамана. Тому показалось, что он видел видение. Шепнул на уши Ярости Медведя, который уже потерял одного сына в битве с Да’Кхасси и не был объективен.

Хельмер кивнул.

— Родственные узы, — презрительно фыркнул демон. — они делают воинов слабее, а их врагов — сильнее.

— Не соглашусь, но сейчас не об этом. Так вот — дальше, вписав в эту историю меня, чего я пока еще не понимаю, ты отправил нас к землям Да’Кхасси, на которых всем, в том числе и богам, было плевать. Хотя, признаю, их упоминанием ты почти сбил меня со своего следа.

— Упоминанием богов? Я ведь демон, не забыл? Мы с ними, как бы поскромнее выразиться — недолюбливаем друг друга.

Хаджар едва было не закатил глаза. Этот спектакль уже начал его утомлять.

— Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров, в детских страшилках упоминается, что ни в коем случае нельзя заключать с ним сделок. Любое соглашение повесит на вас долг, который вы окажитесь не в силах выплатить.

— Польщен, — демон слегка приподнял шляпу. — и все же.?

— Фрея, — пояснил Хаджар. — Она единственная из фей, кто упоминала твое имя. Другие, когда ты их убивал, выглядели шокированы присутствием демона. Да и, к тому же, что богам может быть нужно от стаи демонов, на которых не обращает внимания император страны, в которой они бесчинствуют. Соринка на глазу, не более.

— А тебе когда-нибудь попадали соринки в глаз, Дархан? Это, знаешь ли, доставляет массу неудобств. А еще больше — когда эта соринка обходит законы Неба и Земли.

— Законы Неба и Земли, — повторил Хаджар. — в последнее время я так часто о них слышу, что уже начал уставать. И, я готов поставить свою жизнь на то, что Король Да’Кхасси узнал способ «обойти» эти законы не от кого-нибудь, а от великого и ужасного Хельмера.

— В который раз спрашиваю — для чего мне все это.

— Для создания полукровки, — твердо ответил Хаджар. — Я многого не знаю об этих «законах», но даже мне ясно — если бы их было так легко обойти, то землю уже давно населяли бы демоны и боги и творили здесь все, что им бы заблагорассудилось, а не устраивали свои бесконечные интриги, орудуя при этом чужими руками.

Какое-то время они играли в гляделки. Пока, внезапно, не послышались хлопки. Хельмер, поднимаясь на ноги и распугивая рой ночных кошмаров, аплодировал и широко улыбался.

— Если бы так до этого и не догадался, я бы в тебе сильно разочаровался, Дархан.

— Одного не понимаю, зачем тебе понадобилась Аркемейя? В чем её ценность, что ты использовал столько связей и сил, чтобы уничтожить Да’Кхасси и вытянуть её во внешний мир?

Хельмер пожал плечами. За его спиной мириады миниатюрных кошмаров награмаждались друг на друга, образуя нечто на подобии живой двери.

— Пусть это останется моим небольшим секретом.

— Да как пожелаешь, — отмахнулся Хаджар. — её ты все равно не получил. Она погибла при взрыве.

Улыбка Хельмера стала еще шире.

— А ты видел тело? — спросил демон и уже почти исчез в рое кошмаров, как, что-то вспомнив, остановился. Он убрал руку в плащ и, достав небольшой сверток, бросил его к ногам Хаджара. — Это моя оплата за нашу сделку.

Демон сделал шаг назад и скрылся среди кошмаров. Те же, постепенно, истаивали легкой дымкой и, когда все исчезло, Хаджар услышал далекий голос.

— Не забывай про дом Тарезов…

Хаджар вздрогнул. Только сейчас он осознал, что его с Хельмером связывает еще одна сделка. Сделка, основанная на каком-то заговоре клана купцов и приближающимся Турнире Двенадцати.

Проклятье… как же он не любил интриг!

Подойдя к свертку, выброшенному на камни демонов, Хаджар сперва посмотрел на него сквозь Реку Мира. Кто знает, что именно мог ему подкинуть коварный демон. Хотя, захоти тот расправиться с Хаджаром, вряд ли бы тот все еще видел свет Вечерних Звезд.

Как и подозревал Хаджар, свертком оказалось ни что иное, как простой пергамент.

Развернув его и вчитавшись в содержимое, Хаджар едва было не рассмеялся. Причем — над самим собой и своей наивностью.

Высокое Небо! Как же он, ко всем демонам, ненавидит интриги!

Стоя под дождем, он смотрел на огромный рой гигантских змей и улыбался. На клочке пергамента, аккуратным женским почерком, было выведено несколько фраз.

«Здравствуй, Северный Ветер. Я надеюсь, что мои навыки врачевания оказались достаточно хороши, чтобы вы не погибли от ран. На большее, прости, мне не хватает знаний.

Пусть Вечерние Звезды освещают тебе путь, Северный Ветер.

P. S. не забывай, что это я вытащила вас из-под завалов и отнесла на утес, так что ты мне обязан своей жизнью. Еще встретимся, глупый человек».

Смывая чернила, по пергаменту стекали капли дождя. Хаджар же, вглядываясь в ущелье, мысленно желал удачи девушке полукровке. Почему-то он догадывался, куда именно отправиться Аркемейя.

Что же, оставалось надеяться, что она сумеет найти дорогу до Курхадана и…

Вспышка опасности заставила Хаджара отшатнуться в сторону.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 623**

Хаджар успел увернуться как раз вовремя, чтобы его не задело кривое лезвие кинжала. Дерек, еще не пришедший в себя, не успел вовремя затормозить и едва было не свалился в ущелье, прямо на встречу с клыками огромных змей.

В последний момент Хаджар успел поймать ласканского мальчишку за бинты. Тот повис над пропастью. Ноги елозили по обрыву, а все, что отделяло ученика «Красного Мула» от падения и верной смерти — хватка Хаджара.

— Опусти меня, вонючий дарнасец!

Хаджар едва было не разжал пальцы. И не потому, что его сильно оскорбили слова Дерека. Просто в них содержалось столько ненависти, что это шокировало Хаджара.

— Если я тебя отпущу, ты умрешь, — сам не зная зачем, сказал Хаджар.

Дерек, на удивление, не затих, а наоборот, попытался вырваться из спасающих его же жизнь рук. На задворках сознания, Хаджар отметил для себя, что если парнишка мог двигаться, то со времени взрыва прошли как минимум одни сутки.

— Лучше умереть, чем быть спасенным тобой! Проклятье! Проклятье!!! Ненавижу Дарнас!

Хаджару очень хотелось бы сказать, что ему было плевать на слова Дерека, но это не так. Те приключения, пусть и во время короткого срока, которые они пережили, делают людей ближе друг к другу.

Когда ты рискуешь жизнью, полагаясь на чье-то плечо или, наоборот, подставляешь свое в момент чей-то слабости, то узы, которые вас потом скрепляют, становятся такими же прочными.

— Дерек, я…

— Замолчи! — кричал мальчишка. Нависнув над пропастью, полной копошащихся змей, он не излучал страха. Лишь ненависть. — Замолчи! Это все ты! Все твоих рук дела, проклятый шпион! Я жалею, что не прикончил тебя, когда у меня была возможность!

— Я…

— Только из-за тебя! Только из-за тебя мертва Алея и Ирма! — дождь падал на их волосы, спутывая и комкая их в нечто неприглядное. Дерек плакал. Плакал, как ребенок. — Боги! Ты убил её! Убил Ирму! Собственными руками!

И, когда эти узы рвались, больно было всем.

Хаджар дернул рукой и, вытащив Дерека на плато, бросил его на камни. Он навис сверху и смотрел на мальчишку, которому, наверное, еще и двадцати весен не было. Совсем юный…

— Признайся, это все был твой план! — глаза ласканца буквально излучали ненависть и ярость. Бессильные, они разбивались о его осознание того, что он не может, даже сейчас, причинить вреда Хаджару. — Ты заранее планировал пожертвовать Алеей!

Хаджар никогда бы не стал жертвовать никем. Тем более человеком, которому был обязан жизнью. Человеку, который отнесся к нему с теплой и добротой, когда мог просто оставить на смерть.

— Да, — ответил Хаджар. — это был мой план.

Глаза Дерека вспыхнули еще большей яростью. Неудержимым пламенем она горела в недрах его души, разжигая что-то большее, нежели просто стремление немедленно расправиться с врагом.

— И Ирма… ты разменял её, будто пешку на доске.

Ирма… маленькая Ирма… Хаджар не подозревал, что в результате ритуала она утратит свою человечность. Как только открылись крылья кокона, он тут же посмотрел на девушку сквозь Реку Мира. То, что формировалось в её утробе, меняло и структуру энергетического тела Ирмы.

Иными словами, когда Король Да’Кхасси закончил с ней, Ирмы уже не существовало. Это был какой-то монстр, которого даже полукровкой назвать было нельзя.

Жуткая тварь, которая вскоре дала бы рождения такой же жуткой твари.

Пала ли такая же участь и на плечи матери Аркемейи, Хаджар не знал. Но думал, что нет.

И, видят Вечерние Звезды и слышит Высокое Небо, Хаджар до сих пор ощущал, как на его душе рубцуется шрам, оставленный своим же мечом. Шрам от осознания того, что он не смог спасти девушку, которая так сдружилась с Азреей. Девушку, которая, во время небесного плавания, спасла ему жизнь.

Она спасла… Он отнял.

— Глупый мальчишка, — фыркнул Хаджар. — ты думал, мне есть до вас дело? Ты и сам сейчас дышишь только потому, что мне нет резона лишать жизни баронского сынка. Что же до этих двух грязных простолюдинок — в Ласкане таких еще много. Достаточно, чтобы армия моей страны могла развлечься после того, как мы вас разобьем.

Дерек схватил кинжал.

— «Идиот. Только не вздумай…» — мысленно взмолился Хаджар, но было поздно.

Мальчишка рассек себе ладонь.

— Клянусь, что однажды я лишу тебя жизни, Хаджар Дархан, Северный Ветер!

Кровь вспыхнула золотым пламенем и мгновенно затянулась, оставив после себя широкий, уродливый шрам. Юноше же, плюнув под ноги Хаджару, поднялся и заковылял куда-то на запад.

Хаджар проводил его взглядом до того момента, как Дерека не скрылся за высоким камнем.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Он поднял голову. Как бы ему хотелось, чтобы холодные струи дождя смыли с него не только грязь и пот, но и все то, что прилипало к любому страннику за время его путешествий. И речь шла вовсе не о дорожной пыли.

Но, увы, как бы ни были сильны струи небесной воды, но до души они не доставали. Лишь дарили наслаждения уставшей плоти и неприятно били по лицу.

Хаджар любил дождь… Но об этом вспоминать не захочет.

— Почему ты не сказал ему правду?

Степной Клык, приподнявшись на правом локте, смотрел в сторону, куда ушел Дерек.

— Давно в сознание пришел? — настороженно спросил Хаджар.

— Когда он бросился на тебя с ножом.

Хаджар облегченно выдохнул. Он не хотел бы объяснять краснокожему все то, о чем они недавно беседовали с Хельмером.

— Не знаю, — пожал плечами Хаджар. — Зачем?

— Он теперь будет во всем винить тебя.

Хаджар все так же вглядывался в бескрайнюю вселенную, открывшуюся после того, как спала завеса Короля Да’Кхасси. Мириады звезд раскрашивали бездонную пустоту своим ярким светом.

Даже это — лишь обман и не более.

Все, что видел перед собой Хаджар — кладбище мертвого света, который, уже после смерти небесных светил, мчался на встречу лицезревшему и восхищающемуся его смертным одром человеку.

Проклятье… как же он не любил интриги.

— Может быть, — согласился Хаджар. — но, пока на его руке есть шрам от этой клятвы, он будет жить. И становиться сильнее. Это лучше, чем смерть от душевных ран.

Степной Клык какое-то время молчал.

— Нет, — наконец, ответил он. — не лучше. Ты лишь отсрочил его смерть, причиной которой сам и станешь.

Хаджар провел ладонью по лицу и стряхнул капли воды с волос.

— Может быть, — протянул он. — Но, давай, обсудим это как-нибудь потом. Сейчас меня больше интересует вопрос — как мы выберемся отсюда.

Степной Клык посмотрел на Хаджара, затем на свои ноги.

— Лучше я погибну от твоего меча, чем…

— Заткнись, — Хаджар достал из пространственного кольца веревки и начал сплетать из них нечто вроде наплечных креплений. — ты ведь обещал мне кролика своей жены? Вот и держи слово. Иначе какой из тебя Свободный Охотник?!

Орк, пару раз хлопнув ресницами, обнажил нижние клыки.

Спустя четверть часа, Хаджар, стиснув зубы от боли, взвалил на спину опутанного веревками краснокожего… нет, друга. Вместе, потихоньку, они отправились в ту же сторону, что и Дерек.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 624**

Хаджар, держа под плечо своего краснокожего друга, смотрел на бескрайние степи приграничья Лидуса. Куда бы не падал взгляд, всюду землю покрывали двигающиеся в такт порывам ветра золотые волны. Их гребни слегка блестели на ярком, полуденном солнце.

На холме, среди струящегося золота, стояла невысокая, для орков, зеленокожая девушка. Её густые, черные волосы были собраны в тугую косу. Она обнажала длинные уши. Те были даже длиннее и остроконечнее, нежели у семьи Марнил — эльфов.

Сравнительно тонкая, для её роста, талия, выдающаяся грудь, крепкие бедра, прямой овал лица и точеный нос с высокими скулами. Если бы не зеленая кожа и небольшие клыки, она бы считалось красивой даже среди людей.

Рядом с ней стоял высокий, красноглазый волк, в котором Хаджар сразу узнал верного спутника Степного Клыка. В руке она держала нечто вроде глефы, только с очень коротким древком и невероятно огромным, монструозным лезвием.

— Как я выгляжу, Северный Ветер?

Хаджар окинул взглядом краснокожего. Левая рука превратилась в культю, которая на пару сантиметров торчала из плеча. Правая нога, отсеченная по бедро и повязка из серой кожи вместо левого глаза.

Ко всему прочему, на теле орка сложно было найти место, которое не пересекали бы свежие, жуткие шрамы.

Хаджар подозревал, что в момент взрыва дворца короля Да’Кхасси Степной Клык накрыл его своим телом. Иначе как еще можно было объяснить тот факт, что краснокожей выглядел будто выскочил из мясорубки, а Хаджар отделался лишь «украшение» на спине.

Хотя и то досталось ему в результате боя с демоном, а не взрыва.

— Как герой, — улыбнулся Хаджар.

Краснокожий приобнажил нижние клыки.

— Я встану сам.

Отстранившись от Хаджара, орк снял со спины наспех вытесанный деревянный костыль. Закрепив его ремешками к культе, он выпрямился и вдохнул воздух полной грудью. Прикрыв глаза от наслаждения, он, внезапно, приложил ладонь ко рту и издал высокий, протяжный клич.

Журчащая песни, воткнув глефу в землю, сложила ладони колодцем и издала точно такой же клич.

— Спасибо, тебе, Северный Ветер, — тихо прошептал краснокожий и поковылял вперед. — что привел меня домой.

Степной Клык шел к своей жене походкой, сравнимой разве что со сломанной куклой, которой нехотя руководил неопытный кукловод. Но взгляд его был тверд и ясен. Журчащая Песня стояла не шевелясь.

Она просто ждала.

Ждала, пока вернется с охоты её муж.

И тот вернулся.

Они обнялись. Так крепко, как могут обниматься только давно не видевшие друг друга возлюбленные. Он зарылся в её волосы, затем отстранился и посмотрел в глаза.

Она нежно, будто боясь, что огромный, могучий, покрытый шрамами воин, может рассыпаться от одного прикосновения, дотянулась кончиком своего носа, до его.

Закрыв глаза, с глупыми улыбками, они стояли так и молча обнимали друг друга.

— Удачи, Стеной Клык.

Хаджар развернулся. Он не любил долгих расставаний и прощаний. В жизни путешественника такие случались не раз и не два, и чем больше их копилось, тем меньше хотелось уходить оттуда, где тебе были рады.

Вот только на этот раз уйти тихо и незаметно у Хаджара не получилось. Стоило только ему обернуться, как он тут же уткнулся в огромную, краснокожую грудь.

— Рад снова тебя видеть, маленький охотник.

— Ярость Медведя, — Хаджар дотронулся двумя пальцами до сердца, потом лба, а потом будто что-то отправил к небу.

Вождь союза племени орков выглядел удивленным. Но приятно удивленным.

— Ты сделал это осознано, — вождь был немного удивлен. — Степной Клык хорошо тебя научил.

— Да, хорошо, — согласился Хаджар.

Как и любой странник, он знал, что уходя, никогда нельзя оборачиваться. И не потому, что примета плохая или нечто в этом роде, просто уходить станет намного сложнее и больнее.

Но, видит Высокое Небо, в этот момент больше всего на свете ему хотелось еще раз полюбоваться счастьем краснокожего.

— Уже уходишь? — спросил вождь.

— Ухожу, — кивнул Хаджар. — меня уже ждут. Давно ждут. Я должен был доставит письмо, которого у меня пока так все еще и нет.

— И несколько дней заставят это письмо исчезнуть?

Хаджар посмотрел на Яростью Медведя. Тот возвышался над ним почти на целый метр, а в плечах так и вовсе несколько таких, как он поместились бы.

Но, при всем при этом, взгляд теплых карих глаз излучал доброту и радушие. А еще он немного приобнажил клыки. Теперь Хаджар знал, что именно означает подобная мимика.

— Не заставят, — ответил Хаджар и неуверенно добавил. — Наверное…

— Тогда оставайся на наш праздник, — Ярость Медведя намеревался хлопнуть собеседника по спине, но, посмотрев на свою лапищу, передумал. — К тому же, я уверен, у тебя есть несколько вопросов к шаману.

Хаджар действительно хотел распросить шамана орков. Степной Клык действительно хорошо обучил Хаджара. Но это «хорошо» было в меру способностей орка. Мало быть талантливым воином. Чтобы обучать других нужно быть еще и способным учителем.

При всех своих добродетелях, именно этой Степной Клык не обладал.

Да и, если быть до самого конца откровенным, Хаджар все еще рассчитывал обзавестись корнем тысячелетнего папоротника.

— Или ты уже забыл о кролике? — Хаджар обернулся. Позади него стоял Степной Клык. Он улыбался. — Мы начнем с кролика, а потом придем на праздник и ты успеешь поговорить с шаманом.

Хаджар кивнул.

\* \* \*

— Проходи, — донеслось из простого шатра, сложенного из нескольких балок и крытого широким покрывлом, заменяющим стены.

Собственно, все орки жили именно в таких строениях. В центре горел очаг, а дым уходил сквозь круглое отверстие в крыше, которое во время дождя занавешивали циновкой.

Хаджар некоторое время топтался на пороге.

Позади него гремел праздник. Орки танцевали вокруг огромного костра, жал от которого был так силен, что не представлялось возможным подойти к нему ближе, чем на несколько метров.

Гремели барабаны. Народ веселился и праздновал победу над врагом, с которым они бились тысячелетия. Тысячелетия обмана и ловкой манипуляции со стороны Императора Ласкана.

Проклятье! Как же Хаджар ненавидел интриги!

Дотронувшись до края занавеса, Хаджар хотел было уже его отодвинуть, но рука дрогнула. Все еще живы были в памяти воспоминания о недавнем испытании в иллюзорном мире.

Отмахнувшись от них, Хаджар вошел внутрь.

Около костра, закутавшись в цветастый плед, сидел скрестив ноги старик. От времени его кожа выцвела, покрывшись сеточкой серого узора. Белые волосы, закрученные в хвост и полу стеклянный взгляд глаз, направленных одновременно в пламя и в пустоту.

— Садись, — орк указал трубкой, которую курил, на циновку, лежавшую по другую сторону костра.

Хаджар уселся и машинально протянул руки к пламени. То, будто живое, дернулось к нему, опутало ладонь, а затем, лизнув лепестком оранжевого огня, вновь погрузилось в свой бесконечный пляс.

— Ты ему нравишься, — протянул орк. — пламя и ветер — вечные союзники и такие же враги. Один может сделать другого сильнее, но так же и уничтожить.

Хаджар посмотрел на ладонь. Он так и не почувствовал изменения в потоках энергии. Так что, что бы там не сделал шаман, это не являлось техникой.

— Разве так не со всеми изначальными стихиями?

Шаман, продолжая вглядываться в вечность, приобнажил нижние клыки. Один из них был сломан, а второй стесан почти до основания.

Хаджар вздрогнул.

По рассказам Степного Клыка он знал, кому именно стесывают клыки.

— Хороший вечер, чтобы поговорить двум бывшим рабам, — старик затянулся и выдохнул колечко дыма. — Задавай свой вопрос, маленький охотник.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 625**

— Печать Духа Ме…

— Метка эссенции оружия, — перебил шаман. — не называй эту созданную сущность Духом, так ты оскорбляешь предков.

Хаджар кивнул.

— До Степной Клык называл её несколько иначе. Сутью оружия, кажется.

— Ему не знакомо слово эссенция, — шаман вытряхнул пепел из трубки на ладонь и бросил его в костер. — я же, когда-то давно, служил одному алхимику, который многому меня научил.

Хаджар внезапно осознал, что шаман не питал особой ненависти к своему бывшему хозяину.

— Он был не первым из тех, кто пленял меня, — ответил на незаданный вопрос старик. — и именно он стал тем, кто меня освободил и дал шанс вернуть себе свободу.

— Хорошо, я понял, — в присутствии этого орка Хаджар чувствовал себя несколько странно. Как, наверное, и любой человек, столкнувшийся с неизведанным. — Тогда — как мне снять метку эссенции оружия.

Шаман промолчал.

Он достал из-под сшитого из сотни разноцветных лоскутов пледа небольшой кожаный мешочек. В том оказался перемолотый с кореньями и грибами табак.

Им старик забил трубку. Мгновением позже из костра, сопровождаемая громким хрустом, вылетела искра. Она проплыла по воздуху и упала прямо в жерло трубки.

Старик затянулся.

Все это выглядело как обычная случайность, но Хаджар чувствовал, что произошедшее вовсе не было каким-то простым совпадением.

Шаман выдохнул столбик дыма. Тот закрутился ожившей лентой и обвил Хаджара. Он проникал ему под одежду, касался кожи, кутался в волосы, ласкал лицо, а затем, вопреки всем законам логики, попросту вернулся обратно в трубку.

— Разве ты уже не начал свой путь к свободе? — спросил старик, который вновь просто курил, а вдыхаемый им дым не оживал. — Ты уже разбил три нити метки. Частичка твоей свободы вернулась к тебе.

— Три нити, — слегка устало вздохнул Хаджар. — впереди еще девятьсот девяносто шесть.

— Путь к свободе не бывает быстрым.

— Я думал, что смогу найти у вас какое-нибудь средство, зелье или знание, которое поможет мне…

Старик, перебивая, слегка засмеялся. Он посмотрел в костер и дым, шедший от исчезающих в огне поленьев, внезапно сформировался в кандалы и рабский ошейник.

— Когда нас кто-то пленяет оковами, то и легко разбить, — и, одновременно со словами старика, железные оковы, сделанные из дыма, оказались расколоты топором. Спустя мгновение они исчезли. — Но когда мы лишаем себя свободы сами, — дым появился сперва в виде золотого слитка, потом женского и мужского силуэта, затем короны, чаши весов и, наконец, он принял облик иероглифа, похожего на жука и сделанного из девятисот девяносто девяти ударов меча. — То и вернуть эту свободу мы должны сами.

Хаджар вновь слегка отодвинулся. Во время всех метаморфоз, что принимал сейчас дым, он ни разу не ощутил ни малейшего сдвига или аномалии в потоках энергии. А даже будь это запредельная техника, она все равно бы заставила колебаться потоки.

Так же, как даже мельчайшая капля влаги заставляет вибрировать всю паутину, что немедленно чувствует сплетший её паук.

— Значит, обходного пути нет? — в голосе Хаджара все еще теплилась надежда.

Отчего-то он ощущал, что ему как можно быстрее необходимо избавиться от этой метки. Нет, он все еще считал себя мечником и уважал меч. Это, все же, был путь, по которому он шел. Путь, который не раз спасал ему жизнь.

Но, чем дальше он по нему двигался, тем отчетливее понимал, что этот путь не для него. Что в нем чего-то не хватало. Чего-то важного.

Меч — прямой и строгий. Хаджар же — нет. Путь, по которому шел Хаджар, с каждым шагом становился все тоньше, все более хрупким. Просто потому, что на таком расстоянии, что он уже преодолел, путь меча стал для него чуждым.

А дорогу к истинному пути, которым он мог бы руководствоваться и дальше, перекрывала метка.

Дух не собирался так просто отпускать своего последователя. Даже если это приведет к падению последнего.

— Нет, — покачал головой шаман. — свой ошибки каждый должен исправлять собственными руками. Вернуть отданное за тебя не сможет никто, кроме тебя самого.

Хаджар коснулся пальцами сердца, лба, а затем неба.

— Спасибо, мудрый шаман, — поблагодарил он. — я продолжу свою борьбу, а вам желаю, чтобы новая жизнь племен оказалось лучше старой.

Хаджар поднялся на ноги и направился к выходу. У самого порога он поймал брошенный ему в спину кожаный мешочек.

Размером с кулак, он не весил сколько-нибудь много, а на ощупь был податливым и слегка шершавым. Будто набитый рисом.

Развязав тесемки, он заглянул внутрь. К его немалому, но приятному удивлению, там лежал толченый корень папоротника. Не такой редкий, какой использовал Степной Клык, чтобы отправить Хаджара в мир Духов, но тоже весьма и весьма качественный.

Судя по эху энергии, который издавал порошок, корень достиг возраста по меньше мере трех тысяч лет.

— Тридцать три века, — прокашлялся шаман. Видимо дым попал не в то горло. — Папоротник, вместе с цветком полыни. Растолченные под светом пяти звезд, в ступке, омытой молодым родником, которому нет и дня. Это намного лучше, чем любое зелье, которое приготовит тебе из него человек.

— Спас… — Хаджар не договорил.

Он повернулся к шаману. Тот, все так же, сидел напротив костра и вглядывался в пламя. Пустой взгляд, направленный в никуда. За все время разговоры, шаман так и не повернулся к Хаджару.

Разумеется, старик был загадочной личностью. Он знал и умел то, о чем, наверняка, забыло большинство людей. Его силы были таинственны и непонятны. Но, даже учитывая все это, он никак не мог знать, что именно требовалось Хаджару от племен орков.

А даже если бы и узнал, то порошок, которой он приготовил, вряд ли можно было создать хотя бы за неделю или даже месяц.

Скорее всего, он делал его почти год. Именно столько лучшим алхимикам Империи требовалось для создания своих сильнейших изделий.

А где был год назад Хаджар?

Примерно в это время он покидал оазис Курхадана. Оазис, в который отправилась полукровка Да’Кхасси, единственная, в ком текла кровь этого «народа», которая зачем-то понадобилась одному странному демону.

— Скажи мне, мудрец, — Хаджар убрал мешочек в пространственное кольцо. — а когда именно к тебе пришел сон, в котором ты увидел меня и Степного Клыка?

Хаджар был наготове. В любой момент он был готов призвать внутреннего дракона и обнажить Черный Клинок.

— Племена слишком долго сидели на одном месте, Северный Ветер, — старик так и не отвернулся от костра. — мы — свободные охотники, которые ходили по этим землям испокон веков. Борьба с Да’Кхааси едва не лишила нас самого главного — свободы. А кроме меня в племенах мало тех, кто знает её истинную цену.

Хаджар мог назвать как минимум одного такого. Вернее — такую. Звали её Журчащая Песня. И, видит Высокое Небо, она действительно готовила лучшего кролика, что когда-либо ел Хаджар.

По странному совпадению… или не такому уж и совпадению, она оказалась женой одного из тех двоих странников, про которых говорил пророческий сон орка.

И, учитывая, что по старым сказкам Хельмер, если хотел, всегда держал свое слово, то…

Хаджар посмотрел на кольцо.

— Повелитель Кошмаров не всегда насылает кошмары, так? — протянул Хаджар. — иногда он дарит и сны… пророческие.

Старик отвлекся от созерцания пламени и повернулся к Хаджару. Его глаза, недавно стеклянные и пустые, зажглись чем-то, с чем Хаджар и, даже когда станет Повелителем, спорить не захотел бы.

— Однажды ты узнаешь, маленький охотник, что ум, лишенный мудрости, он как клинок без ножен. Режет не только цель, но и своего мастера.

Старик повернулся к костру, а Хаджар внезапно осознал себя стоящим за пределами шатра шамана. Каким-то неведомым образом он переместился за порог обители старика.

— Проклятье, — выругался Хаджар, добавив к этому еще несколько оборотов, которым его некогда обучил Неро.

Ему казалось, что он уже где-то слышал сказанную орком фразу, только не мог вспомнить, где именно.

Высокое Небо… как же он ненавидел интриги!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 626**

Хаджар, решив больше не вникать в мотивы древнего демона и безумного шамана, огляделся.

Народ все так же праздновал.

Причем, учитывая музыку и то, в каких позах в данный момент находились танцоры, могло показаться, что Хадажр и вовсе не заходил в палатку.

Единственное, что могло бы свидетельствовать об обратном — наличие мешочка с порошком внутри его пространственного кольца.

Пустынный Клык, в обнимку с Журчащей Песней, сидел по правую руку от Ярости Медведя — своего отца и вождя союза племен. Тот, даже несмотря на праздник, разговаривал с какими-то видными персонами и решал важные дела.

Благо, что иерархию у народа орков было очень легко определить по количеству перьев в волосах. Так, после победы над Да’Кхасси, на голове Степного Клыка теперь лежал длинный убор из десяти перьев, вместо трех, что там были раньше.

Хаджар же щеголял всего двумя, вплетёнными симметрично от фенечек бедуинов в волосы перьями. И, несмотря на малое количество, они были яркими. Одно — алое, как кровь. Второе — белее первого снега, выпавшего на горные вершины в зимний сезон.

Хаджар решил не беспокоить своего товарища.

Вместо этого, свернув в тень, он отошел на дальнее от праздника, где собрались все орки, расстояние. Здесь, среди бесконечного лабиринта шатров, ему частенько попадались молодые пары орков, ищущих уединения.

Нравы у краснокожих, относительно весьма лояльного к этому делу, Даанатана, были предельно свободными. Пока орков не связывали узы семьи, он мог перебирать партнеров хоть по нескольку раз за ночь. Чем, кстати, большинство молодых в данный момент и занимались.

Наверняка это место понравилось бы Неро и вызывало приступ презрения со стороны Эйнена.

Найдя уголок, свободный от шатров и света, погруженный в едкий мрак почти безлунной (последствия Черной Звезды) ночи, Хаджар уселся в позу лотоса.

Для медитаций этого не требовалось ни одному не то, что адепту, но даже практикующему. Лишь смертный, стремящийся преодолеть бренность тела и развивающийся в ступенях Телесных Рек и Узлов был вынужден использовать эту позу.

Хаджар достал из пространственного кольца полученный от шамана мешочек. Он положил его перед собой и, развязав тесемки, еще раз посмотрел сквозь Реки Мира.

Энергия, которой буквально дышал порошок, завораживала. Порой, в пульсациях, она принимала форму того самого папортника, из корня которого и была сделана данная субстанция.

Хаджар нисколько не сомневался, что в Даанатане за грамм подобного «зелья», он мог бы выручить имперских монет по собственному весу. Здесь же, судя по всему, находилось не меньше пятидесяти грамм.

Сложно было даже подсчитать в монетах, сколько мог стоить один подобный мешочек. И это с учетом, что Хаджар считал вес именно по рыночной цене корня, в то время как порошок, да еще и по-особому приготовленный, стоил в несколько раз дороже.

Действительно достойная плата за все то, что пережил Хаджар в компании с орком и ласканскими учениками школы «Красного Мула»….

При воспоминаниях о Дереке, Алее и Ирме неприятно закололо в груди. Хаджар тут же прогнал сцены недавнего прошлого из разума.

В момент развития разум должен был быть чист и свободен от всего мирского. Иначе, вместо прогресса, Хаджар мог получить такой удар по своему Ядру, что, в лучшем случае, неделю пролежал бы в постели. В худшем — произошел бы регресс.

Он бы откатился на стадию назад. А, как ходила молва, после такого никто и никогда не мог уже продолжать карабкаться по лестнице развития.

Какое-то время Хаджар посвятил тому, что циркулировал энергию в теле согласно технике, описанной в свитке «Пути Среди Облаков».

Это было сложно. Техника была не приспособлена под энергетическое тело человека. Поэтому то, что давалось драконам буквально с рождения, Хаджар вынужден был осваивать потом и кровью.

Причем — в прямом смысле этой фразы.

Пот лился по его спине ручьями, а из носа и глаз потекли стройки крови.

Спустя полчаса, когда энергетическое тело было разогрето, а Ядро пылало собственной силой, Хаджар, не прерывая медитации, обнажил Черный Клинок.

Он, немедля, вонзил его прямо в центр татуировки зова. Клинок, пронзив мышцы и кости, едва не коснулся сердца. До него оставалось не больше толщины женского волоса.

Ошибись Хаджар с силой, то совершил бы банальное самоубийство. А вложи он в удар слишком мало, и тогда бы порошок шамана ушел в пустую и никак ему не помог.

Убирая клинок, Хаджар усилием воли не позволил ране начать затягиваться.

Взяв мешочек, он поднес его к резаной ране и, одновременно с циркуляцией собственной энергии, начал «вдыхать» энергию порошка.

Свиток медитации драконов требовал использовать именно корень тысячелетнего папоротника. Сам по себе цветок, такого возраста, считался небывалой драгоценностей.

А уж корень стоил куда дороже листьев или стебля, потому как являлся «сердцем» растения.

И именно так — «сердце к сердцу», требовалось использовать энергию корня.

Хаджар же использовал энергию не просто корня, а эссенции этого корня. И не тысячелетнего, а в три раза старше.

Так что энергия, которую он вдыхал, была не просто втрое гуще и насыщеннее, чем использовали молодые драконы, а сразу в целых семь раз!

Энергия порошка втягивалась в его тело и вливалась в сердце. Многие смертные, в погоне за дешевой силой, развивают мышцы своего тела. Их руки становятся крепче, ноги — больше, а торс таким же рельефным, как скала. Но, накачивая мышцы, они забывают о самой главном органе человека.

Забывают о сердце.

Эта глава техники «Пути Серди Облаков» была посвящена именно ему — сердцу. Как только его окутала вязкая, густая энергия, то сердце Хаджара забилось с немыслимой скоростью. От выброса адреналина все тело свело жуткой судорогой. Оно буквально обратилось в камень.

Следом за этим последовала боль.

Когда-то давно, в бытность практикующим, Хаджар развевался исключительно благодаря Ядрам диких монстров. В Империях, среди благородных или просто состоятельных семей, такой способ считался варварским. К нему, из-за боли и риска совершить ошибку, почти никто и никогда не прибегал.

Так вот — та боль не шла ни в какое сравнение с той, что принес с собой порошок. Но даже так — Хаджар отмахивался от неё как от назойливого комара. Он, буквально не замечая жуткой агонии, продолжал следовать описанной в свитке технике.

После всего того, что он испытал за последние недели, такая боль была для него не страшнее освежающего, ледяного душа.

Продолжая втягивать энергию порошка, он не перестал циркулировать своей. Что, кстати, не было описано в медитации драконов.

Просто из-за своей физиологии они не были способны поддерживать сразу оба процесса. А вот более приспособленный к развитию организм людей вполне справлялся с такой задачей.

Так что постепенно, сквозь физическое сердце, двигаясь чуть дальше — к солнечному сплетению, энергия порошка подбиралась к Ядру тела энергетического. Резким толчком пробив последний барьер, она начала втягиваться не только в сердце, но и в Ядро.

И, с каждым вздохом Хаджара, оба они становились намного крепче и сильнее.

В реальности от каждого дыхания Хаджара расходились волны силы, которые уже давно погрузились сидящего в позе лотоса человека в овраг, глубиной в несколько метров.

Спустя четыре часа, как порошок в мешочек исчез, а Хаджар сидел в луже собственного пота и крови, он открыл глаза. Те, на мгновение, вспыхнули ярким, синим светом. А энергия, ими исторгнутая, сформировалась в меч, но не черный — а синий.

Видение прожило лишь мгновение, а затем развеялось легкой дымкой.

— Развитая стадия, — прошептал Хаджар.

Он, пробуя свои новые возможности, сжимал и разжимал кулаки. В данный момент он был уверен, что легко справился бы с Эоном Мраксом всего несколькими ударами.

Хаджар поднялся, выбрался из оврага и посмотрел на восток. Где-то там высились башни Даригона. Форта, в котором его уже заждались.

— Пришло время возвращаться назад.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 627**

В таверне «Пьяный Гусь», стоящей на перекрестке четырех дорог, как всегда, было очень шумно. На первом этаже, в общем зале, сидели десятки, даже сотни посетителей.

За круглыми столами из крепких пород дуба, они пили хмель. Поднимали чарки высоко в небо и кричали тосты.

— За того пройдоху, который навел нас на замок барона!

Или, например:

— За карту сокровищ, оставленную старым ученым!

А вот еще такие:

— Пусть же не переведутся идиоты, готовые за чьи-то груди биться с бретерами!

Таверна, стоящая на перекрестке, славилась на все Ласканско-Дарнасское приграничье своим весьма скользким контингентом. Здесь, несмотря на весьма качественную кухню и напитки, издавна собирались исключительно бандиты, наемники, небесные пираты и прочие «джентльмены удачи».

На первом этаже обычно сидели самые шумные компании, а на втором и третьем — тихие, заключающие всевозможные сделки.

Именно поэтому фигура, закутанная в серый плащ, выделялась на фоне галдящего первого этажа. Некто, явно мужского пола, сидел в углу таверны и спокойно пил что-то из высокой, деревянной кружки.

Пенный напиток исчезал в тени его капюшона. Порой, под светом артефактных ламп, сделанных из горных кристаллов, показывались его черные, как смоль, волосы.

С левой стороны в них были вплетены два пера — красное и белое. А с правой — фенечеки, сделанные толи из дерева, толи из костей. На каждой из бусин виднелись начертанные тонкой кистью древние иероглифы.

— А кто это? — спросил молодой юнга своего офицера.

Пришвартовавшись в Каменной Бухте — на скале, спрятанной в лесу приграничья, он впервые оказался за пределами Дарнаса. С детства питавший тягу к приключениями мальчишка, за несколько лет небесного разбоя стремительно повзрослел. Но, даже так, в нем все еще оставался огонек детской непосредственной и откровенного любопытства.

— Ты о…эргх… ком? — офицер, шумно поставив чарку на стол, срыгнул и масляным взглядом смазал по залу.

Задержав глаза на корме молодой, аппетитной служанки, офицер пиратов, наконец, заметил того, на кого указывал юнга.

Несколько недель назад, в этой самой таверне, он с друзьями решил немного покутить. Облегчить кошельки, потяжелевшие после нескольких удачных рейдов на суда торговцев древесиной и пушниной.

Славная битва, обагрившая руки кровью и отяжелившая кошели монетами, как нельзя лучше располагала к подобным увеселениям.

Но, увы, в тот вечер, не сложилось. Стоило только им начать веселиться, как в таверну буквально повалили всякие странные личности. Начать хотя бы с учеников ласканской приграничной школы «Красного Мула».

И, разумеется, каждый из офицеров пиратского корабля стоял не ниже начальной стадии Небесного Рыцаря. Но, даже все вместе, они и в подметки не годились одному ученику внутреннего круга «Красного Мула». Здесь же в таверну зашло сразу трое.

И, мало было им вундеркиндов, так с ними за компанию в «честное заведение» за каким-то демоном наведался орк. Офицер, однажды, видел, как работорговцы брали в плен семью орков. Те бились с такой яростью и силой, что офицеру еще не одну ночь после этого снились кошмары.

Но и этого оказалось мало.

В придачу с гениями «Красного Мула» и краснокожим гигантом, в таверну зашла таинственная личность. Некий мечник, которому с виду сложно было дать больше двадцати двух весен. Находясь при этом всего-лишь на средней стадии Небесного Солдата он обладал пугающей силой.

И речь шла вовсе не о количестве энергии, которой он мог распоряжаться, а, скорее, о глубине его понимания в пути Духа Меча.

Пират слышал некие россказни о том, что в столицах обитали монстры, владеющие Оружием в Сердце, но лично сам в это не верил.

В тот вечер, несколько недель назад, все изменилось. Он на собственной шкуре понял, что-то, что он раньше называл сказками, вовсе таковыми не являлись.

— Ох проклятье, — выругался офицер пиратов. А затем, увидев, как в помещение заходит еще одна фигура в плащ, добавил: — Проклятье!

Медленно, будто опасаясь издать хоть какой-то звук, пират стянул со стола кружку. Все в той же манере, он осторожно полез под стол.

— Сэр? — позвал юнга.

Пират, сверкнув разом протрезвевшим взглядом, приложил палец к губам.

— Тсссс, — прошипел он и махнул рукой. — если хочешь дожить до рассвета, полезай сюда.

Юнга, оглядевшись, тоже взял чарку и юркнул под стол. Благо сидели они в дальнем конце первого этажа, а все их соседи были слишком заняты алкоголем или чьими-то ногами, чтобы заметить как два пирата спрятались под стол.

— Смотри, юнец, — прошептал пират. — сейчас ты увидишь не придуманных, а самых настоящих монстров.

И юнга, поразившись тому количества страха, что звенел в голосе бравого, буквально превратился в само внимание.

Человек, зашедший в таверну, уселся напротив того, что с перьями и фенечками. И если у первого из-под накидки явно выступали сразу два комплекта ножен и мечей, то у последнего не было даже одного.

Сам юнга лишь слышал об обоеруких мечниках, но никогда воочию их не видел. Говорилось, что один такой мастер в битве стоил восьмерых и потому убить их старались в первую очередь.

— Здравствуй, братец Северный Ветер.

— «Братец?» — подумал юнга. — «Эти двое не похожи на братьев…»

Но, так или иначе, имя Северный Ветер прочно засело в памяти юнги.

\* \* \*

Хаджар отвлекся от чарки с пивом и посмотрел на говорящего. Почему-то он не был удивлен тому, что перед ним опустился на стул не кто-нибудь, а Эон Мракс.

После их первой схватки, прошедшей несколько недель назад, орденовец нисколько не изменился. Разве что и к без того хмурому лицу добавился длинный шрам.

— Здравствуй, — кивнул Хаджар.

Эон, все в той же манере, что и прежде, взял с подноса проходившей мимо служанки чужой кувшин с хмелем. Девушка хотела было что-то возразить наглецу, но тут же осеклась.

Нет, она не была той же, что и в прошлый раз. Но, даже не зная Мракса в лицо, она могла ощутить давление ауры Рыцаря Духа. А для здешних мест это все равно, как Повелитель в столице.

Одним словом — не тот, с кем захочется спорить.

Прошептав, заикаясь, что-то извиняющимся тоном, девушка юркнула между рядов столов и пьющих за ними посетителей.

— А ты стал сильнее, — Мракс отхлебнул хмеля прямо так — из кувшина. Затем, скривившись, отставил его в сторону. — Выйдем или прибить прямо здесь?

Хаджар, одним глотком, осушил чарку с пивом. Вытерев губы, он посмотрел в глаза орденовцу. За время приключений Хаджар как-то позабыл о том, что ко всем его прочим проблемам добавился еще и орден последователей Врага.

— Выйдем, — кивнул он.

Мракс, лязгая доспехами, направился к выходу. Хаджар, тяжело вздохнув, пошел следом. На сердце было немного тяжело. И вовсе не из-за предстоящей битвы, а скорее из-за прощания с другом.

Степной Клык, стоя в обнимку с Журчащей Песней, провожал уходившего в сторону Дарнаса Хаджара. Они расстались как и принято у орков — без долгих прощаний.

Свободные, кочевые племена, верили в то, что дороги живущих порой расходятся, а если суждено — сойдутся снова.

Дотронувшись до перьев в волосах, Хаджар слегка печально улыбнулся. Он надеялся, что больше их со Степным Клыком не сойдутся…

— Ты готов? — спросил улыбающийся Мракс.

Вместо ответа Хаджар попросту призвал внутреннего дракона.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 628**

На плечи Хаджар лег плащ из черного тумана, руки сковали легкие доспехи из того же «материала», живот окутал пояс, и, теперь, ко всему прочему, добавилась мягкая пластина, скрывшая левую часть его груди.

Доспех Зова, больше похожий на старые одежды, нежели на латы, «рос» одновременно с тем, как увеличивалась стадия развития Хаджара.

В руках у него засиял Черный Клинок. В том месте, где у обычных мечей находилась гарда, у него сверкал синий, мистический иероглиф.

— Ты однозначно стал сильнее, — хмыкнул Мракс. Движением плечей он скинул с себя накидку. С легкими хлюпаньем та упала в грязь разъезженной телегами дороги. — Что же — тем больше славы для меня.

Хаджар не понял, имел ли ввиду Мракс подобие Очков Славы в ордене, или конкретно — славу. Опять же, последние события заставили его отодвинуть на второй план бесконечную череду заданий Зала Славы школы «Святого Неба» и их «местной» валюту.

Без неё вход в Башню Сокровищ, семи этажное здание, хранящее самые разнообразные тайны, было абсолютно бессмысленной тратой времени.

— Я ведь предупреждал тебя братец, — вокруг Мракса вспыхнул столп черной энергии. Если раньше он заставлял Хаджара крепче сжимать клинок, то сейчас практически нисколько не напрягал. — что наш поединок не закончен. Или ты настолько опьянел от своего маленького шага на пути развития, что решил, будто сможешь меня одолеть?!

Когда столп исчез, за спиной Эона расправила крылья Птица-Дух. Она была похожа на огромного могильного ворона, который давал силы своему мастеру — Рыцарю Духа.

Хаджар спиной чувствовал прикованные к ним взгляды. Посетители «Пьяного Гуся», точно так же, как и в прошлый раз, вывалили во двор.

Для каждого из них битва между двумя сильными адептами была возможностью углубить свое понимание мистерий и пути развития. Своеобразная тренировка, если так можно было выразиться.

— Начнем! — сверкнула Императорская броня Эона, а его клинки расправились будто два широких крыла. — Полет Ворона!

Для зрителей движения Рыцаря Духа были практически мгновенны. Не оставляя позади себя остаточных изображений, он за долю мгновения переместился к Хаджару.

Два его меча ударили крест на крест. От подобного удара невозможно было ни увернуться, ни уклониться. Только заблокировать в жесткой стойке.

Юнга, наблюдавший за поединком, никак не мог понять, почему воин с перьями в волосах стоит так спокойно и расслабленно. Ведь такой удар обладал силой, с которой не сравниться и одновременная атака четырех воинов.

— Ты уже смирился?! — закричал Эон.

Хаджар вновь вздохнул. По сравнению с Королем Да’Кхасси Мракс двигался так медленно, что каждое его движение можно было рассмотреть настолько детально, словно их запечатлел опытный художник.

А энергия, крыльями раскрывшаяся у него за спиной, выглядела вялой и хлипкой.

По мнению Хаджара, это не был «Полет Ворона», а, скорее, «Порхание бабочки-однодневки», которая могла погибнуть от слишком сильного порыва ветра.

Мощный удар скрещенных клинков пришелся по выставленной над головой полоске тьмы. От столкновения трех мечей разошлась ужасающая волна силы.

Едва видимая взгляду сфера силы взметала в небеса огромные пласты земли. Они, падая на забор двора таверны, в щепки разбивали массивные бревна, чем вызывали слезы на глазах у работников.

Лишь недавно, из-за битвы этих двоих, им пришлось расстаться с немалым количеством выпивки, чтобы подкупить разбойников и те помогли им в ремонте.

— Одним ударом, — поражено выдохнул юнга.

— Смотри дальше, — прокряхтел офицер пиратов.

И, будто услышав слова пирата, пыль, поднятая столкновением оружия, осела. Из-под её покрова показались двое. Тяжело дышавший, закованный в тяжелые латы воин, стоял слегка поодаль от того, что с перьями.

— Как…

Все, что знал о пути развития юнга, буквально кричало, о том, что подобный удар, нанесенный Рыцарем Духа, не сможет выдержать ни один Небесный Солдат.

И, тем не менее, на теле черного мечника не было ни единой раны, а вот Рыцарь Духа опирался на один из клинков. По его бедру, сквозь рассеченные кольчужные штаны, текла струйка крови.

Получается, что он успел не только отбить удар двух мечей, но и нанести свой собственный? Как такое вообще было возможно?!

И, на миг, юнге показалось, что Северный Ветер держал в руках вовсе не клинок, а хищный клык какого-то мифического существа.

Хаджар слегка встряхнул правой рукой. Признаться, после столкновения, она немного зудела. Все же, Мракс был не простым Рыцарем Духа, а потомком Врага, обученным в Ордене Ворона.

— Твое тело, — Мракс, не медля, что-то достал из пространственного артефакта, заключенного в простой нашейной цепочке. Проглотив содержимое, он вздрогнул, а рана на его ноге мгновенно затянулась. — ты достиг крепости артефакта уровня духа.

Хаджар не стал это никак комментировать. На самом деле, уровень Духа он оставил позади еще тогда — на водопаде в землях Да’Кхасси.

Теперь же, после тренировки с эссенцией корня трехтысячелетнего папоротника, он смог укрепить не только физическое сердце, но и энергетическое Ядро.

Может он так и не достиг крепости, сравнимым с артефактом уровня Земли, но и уровень Духа теперь для был мягче глины.

Пожалуй, для стадии, на которой сейчас находился Хаджар в плане крепости тела, у людей не было определенного названия.

— Значит, — Мракс сплюнул. На землю упали ало-розовые брызги. — все это время, ты укреплял свое тело? Решил как черепаха спрятаться в панцире. Но тебе не это не поможет!

Мракс свел свои клинки, сформировав из них единое целое. Перед их соединившимися жалами мгновенно вспыхнула черная сфера. Её втягивающая сила была так велика, что раскиданные по округе первым столкновением пласты земли поднялись и полетели в сторону шара тьмы.

Едва коснувшись воронки, они измалывались в мелкую пыль, становясь пищей для техники Рыцаря. За его спиной неистово кричала Птица-Дух. Она отдавала свою силу Мраксу, делая его технику в несколько раз сильнее.

Юноша-юнга едва было сознание не потерял от ощущения той силы, что заключалась в сфере. Безо всякого сомнения, одним этим ударом Рыцарь был способен уничтожить весь их корабль вместе со всей командой.

— Монстры… — прошептал мальчишка. — они действительно существуют.

— Смотри, — повторил офицер-пират.

Как и все прочие посетители, они в полной тишине продолжили наблюдать за поединком двух мечников.

Когда сфера достигла диаметра нескольких метров, Рыцарь, оглашая окрестности яростным ревом, отправил её в полет. Сорвавшись с жала клинков, она с немыслимой скоростью полетела в сторону все так же расслабленно стоявшей цели.

Ничуть не теряя втягивающей силы, она оставляла позади себя на земле широкую, глубокую борозду.

Мечник, вооруженный странным черным мечом, впервые решил пошевелиться. Он заложил клинок так, будто убрал его обратно в ножны. Слегка согнув колени, он произнес:

— Шестая стойка: Ветер!

Юнга вздрогнул. Он явно услышал рев, который в детстве, при игре «Рыцари и Драконы» издавали его друзья, пытаясь спародировать клич Хозяина Небес. А следом за ревом он увидел в шлейфе черного дыма, которым обернулся мечник, явные черты дракона.

Тот, танцуя, рассек сферу. Та распалась на вде части. В тех местах, где те упали на землю, прозвучало два взрыва. Каждый из них вырыл даже не воронку, а настоящий котлован.

Затем прозвучал короткий, резкий вскрик и все затихло. Когда же улеглась пыль, то на земле лежал труп широко раскрытыми, стеклянными глазами, он смотрел в вечернее небо.

Из пронзенных лат толчками била крови. Мечи и цепочка с шеи обоерукого воина пропали. Точно так же, как где-то за поворотом дороги, исчезла фигура, закутанная в черный плащ.

— Северный Ветер, — прошептал юнга.

Теперь он знал, как звали настоящего, не выдуманного монстра.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 629**

Хаджар терпеливо сидел в простой, деревянной повозке. Спиной к дороге, он смотрел на то, как перед ним степи приграничья Ласкана постепенно сменяются гористой, неровной поверхностью земель Дарнаса.

— А ты откуда бишь-то будешь? — спросил старик.

В широкой, соломенной шляпе, он сидел на козлах старой, плохонькой повозки. Запряженная худой клячей, она катилась по ухабам и колдобинам природной дороги.

Не мощеной камнем или выложенной гранитными плитами, а протоптанной и проезженной сотнями и тысячи крестьян.

— Из Лидуса, — ответил Хаджар.

Он крутил в руках цепочку Эона Мракса. Она действительно оказалась пространственным артефактом, внутри которого он обнаружил несколько сотен имперских монет и около десятка разнообразных зелий.

Иными словами — простой походный комплект. Что, в принципе, весьма логично — вряд ли орденовец носил бы с собой все свои сокровища, нажитые за сотни лет.

— Лидус… Лидус… не-а, никоись не слыхивал о таким местецке, — старик говорил со странным акцентом и постоянно посмеивался. — А форту Даригноскую зачем-то едец-то?

Хаджар улыбнулся. Он уже и забыл, что значит вот так вот — просто разговаривать со встреченным по дороге попутчиком. Более того, он вообще забыл, что значит разговаривать со смертным.

А именно им — простым смертным, и оказался старик. Он, застрявший где-то на третьем уровне Телесных Узлов, был типичным представителем населения Империи.

Примерно девяносто процентов Дарнаса и Ласкана мало чем отличались от этого селянина. О чем, живя в столицах и путешествую по опасным землям, населенным истинными адептами, легко было забыть.

— По заданию, — честно ответил Хаджар. Он не видел никакого смысла врать своему благодетелю, решившему подвезти путника.

— Зада-а-а-анию, — протянул старик. — Звучит-то строго хак-то. Из военных пришлый?

Почему-то простой вопрос поставил Хаджара в тупик.

— Из военных зачит-цо, — сам же на свой вопрос ответил селянин. Он стеганул поводьями кобылу и та, презрительно фыркнув, пошла не быстрее, а, будто на зло — медленнее. — Тупая кляча! Жратвы не получишь!

Лошадь, испуганно заржав, прибавила ходу.

Хаджар засмеялся.

На ходу, наклонившись с телеги, груженой различными овощами, он сорвал придорожную травинку и положил её в рот.

Горькая.

— Почему ты так решил, дед? — спросил Хаджар.

— По взгляду, значит-цо, и решил.

— Так ты ж моих глаз не видишь, — засмеялся Хаджар.

— А их приметил сразу, как на дороге тебя увидел. Идешь ты такой и взглядом военным-то дорогу буравишь. Вот и решил подобрать, подсобить. А то не гоже государеву человеку в дырявых сапогах по дорогам бродькать.

Хаджар посмотрел на свои ноги. Сапоги, которые они с Эйненом купили себе по приезду в Даанатан, действительно уже давно прохудились.

И, сколько бы их не хвалил продавец, мол — «сделаны из шкуры Меченосца, прочнейшего из змеев», а приключенческой жизни не выдержали.

Теперь вот Хаджар мог высунуть из носков пальцы и поиграться ими на ветру. Но он не жаловался. У него, на данный момент, было достаточно денег, чтобы купить себе хоть десять пар таких, но… Он мог найти для средств куда более полезное применение.

Даже не одно.

А то, в каком он наряде и в каких сапогах ходил, его мало волновало.

— У меня ведь и сынок и внучок и правнучок, все, как один, в служивые подались. За силой, славой и бугатством.

— Вернулся кто-нибудь?

— Неа, — дед поправил соломенную шляпу и снова пришпорил клячу. — ни один-то в отчий дом и не вернулся. Ну, то бишь — так, чтобы навсегда. Чтобы осесть. Землю там делать, или скот гонять. Не, им бы саблю, да сечю пожарче. Ну и бабу по-пышнее.

Дед хмыкнул, в чем Хаджар его тут же поддержал.

— Привозили сынков своих нам к бабке, да уезжали, а потом уж и не воротялись. Так вот и уживем. С землей, да с сиротками.

Хаджар посмотрел на поля. Вспаханные, засеянные, они колосились таким богатым урожаем, что даже удивительно. Хотя, если подумать, что имено служило им богатым удобрением, то все удивление сходило на нет.

— Тяжело, наверное?

— Да чо-уж там тяжеловхого-то, — отмахнулся старик. — привычные мы, людишки, уже-то. Вас, только, бестолочей, жаль.

— Почему?

— А живете, вы, неправильно, — сельчанин, отпустив поводья, скинул тряпку с кувшина. Откупорив его, он сперва протянул назад — Хадажру, а когда тот отказался, то пожав плечами, сделал два больших глотка. Кажется, это было молоко. — Все смертушки своей ищите, вместо того, чтобы солнцу да ветру радоваться. Все ведь есть. Землица — есть. Дождик — справно капает. Можно жить и не тужить. В поле трудиться, потом обливать, а потом на всходы смотреть.

Хаджар еще раз посмотрел на цепочку Эона Мракса.

— А если люди злые придут?

— Во-о-о-от, — вздернул палец старик. — потому и помогаю тебе, внучок. Только такие как ты, нас от злыдней всяких и берегут. Потому и помощь тебе мне в радость. Вдруг именно ты костьми ляжешь, а поле мое сбережешь.

Хаджар опять улыбнулся. Эта простая логика ему, почему-то, нравилась.

— Тпру, старая. Тпру, кляча глупая. Создание, мозгов бугами валишеная!

Несколькими фразами и натягиванием поводий, старик все же смог остановить лошадь. То, замерев посреди развилки, принялась щипать траву, растущую в колее.

— Ну все, молодчик, спускайся, дальше не повезу. Мне на рынок, в поселок надо, а на таком солнцепеке весь продукт испортиться-то.

Хаджар кивнул и спрыгнул с телеги. Правда, перед тем как сделать это, он оставил среди овощей туго набитый кожаный кошель. В нем лежало сто имперских монет.

На такую сумму, старик мог купить себе табун лошадей и двадцать новых, отличных повозок. Хотя, что-то подсказывало Хаджару, что вместо этого он эти деньги раздаст.

Раздаст всем остальным селянам, которым тоже что-то требуется. В деревнях смертных выживали только так — взаимо-выручкой и помощью. И, видят Вечерние Звезды, именно этого качества порой так не хватало в мире боевых искусств.

— Спасибо, дед, — поблагодарил Хаджар.

По привычке, выработанной после общения со Степным Клыком, он сперва коснулся сердца, затем лба, а затем неба. В ответ на это старик, как-то неопределенно засмеявшись, снял с голову соломенную шляпу.

— Вот, держи, молодой, — протянул он её Хаджару. — на таком солнцепеке можно и головушку повредить. А, оли так, кто втугда супостатов бить будет? Я вот — не буду. Кости у меня уже не такие крепкие, а глаза подслеповаты. Да и жалко мне их.

— Супостатов?

— Их самых, — кивнул старик. — глупые вони. Все лезут, да лезут. А толку-то? Нас коли одолеют, снова биться будут, с другими уже.

— С каким другими? — Хаджар надел шляпу так, чтобы прорезь в широких, до самых плечей, полях попала на правый глаз.

— А кто ж его знает, — засмеялся старик. — только другие — они всегда есть. Но ты это, топай, внучок. Ратные подвиги, пышные бабы, ну или к чему там душа твоя лежит.

С этими словами старик развернулся и поехал дальше по дороге. Хаджар же, улыбнувшись ему в след и мысленно поблагодарив за шляпу, отправился к Даригону, стены которого уже виднелись на горизонте.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 630**

Через центральные ворота форта Даригон, находящегося на острее границ Дарнаса, каждый день проходили тысячи людей. Путешественники, крестьяне, военные, многочисленные селяне и жители окрестных городков.

Можно было с уверенностью утверждать, что Даригон уже давно выполнял не сколько функции форта, сколько центра общественной жизни ближайших окрестностей, раскинувшихся на тысячи километров.

Стражники, стоявшие под зубьями никогда не опускающейся кованной решетки, давно научились на глаз определять, кто именно к ним пожаловал.

В конце концов, зачастую эта способность к опознаванию помогала им стрясти с путника именно столько, чтобы и самим не остаться с пустыми карманами, но и чтобы визитер не почувствовал себя ограбленным.

— Куда собрался? — один из четверки стражников, каждый из которых находился на грани становления истинным адептом, опустил алебарду перед лицом идущего в город.

Голову незнакомца укрывала широкополая, крестьянская соломенная шляпа. Вместо одежды — какие-то неисчислимое раз штопанные, старые обноски, которые и нарядом сложно было назвать. Из-под их широких пол выглядывали простые, холщовые штаны, заправленные в голенища высоких, дырявых, кавалерийский сапогов.

Как ни посмотри, а этот путник выглядел простым бродягой. Не путешественником, ищущим в мире приключений, способных продвинуть его по лестнице пути развития, а простым нищим.

Такие, перебираясь из одного форта в другой, просили подаяния, а как получали — предавались зеленому змий и тискали дешевых шлюх.

Нет, стражники бы пропускали в город и таких, окажись они способны заплатить не только полину за вход, но и немного утяжелить карман стражи.

— В форт, — ответил незнакомец, которому, судя по голосу, было не больше двадцати с небольшим весен.

— В форт он собрался, — фыркнул стражник. — проваливай, бродяжка. Таким, как ты, здесь делать нечего.

Стражник, решивший отвадить бродягу, служил на воротах Даригона дольше всех. За это время он успел понять, что если у человека нет даже самого простенького оружия за поясом, то он принадлежит к нижайшей из каст. С такими церемониться не стоило.

У этого же, не то что самодельного топора не имелось, но и банального ножа. Как он, на не самых дружелюбных дорогах приграничья выживать умудрялся — кто знает. Возможно, перед ним и не парень был уже вовсе. А такой, каких в тюрьмах называли «девочками».

Иного способа выжить среди бесконечных разбойников приграничья, стражник для безоружного не видел.

— Этого вполне хватит на пошлину, — незнакомец протянул ладонь, на которой лежала полновесная, имперская монета. Слегка поклонившись, как того требовал этикет, он добавил. — Пропусти меня, пожалуйста, внутрь, достопочтенный страж.

На пошлину? Да за одну такую в ближайшем селе можно было купить хороший двор, с тремя коровами и курятником!

— Убери свою подделку, — стражник ударом ладони смахнул монету на землю. Та покатилась в сторону любопытствующей очереди. Те, несмотря на задержку, не проявляли недовольства. Напротив, простояв полдня на солнцепеке, они были рады хоть какому-то развлечению. — Проваливай, я сказал, пока не…

Договорить стражник не успел. Из-под прорези в шляпе сверкнул яркий, синий глаз. И, стражник мог поклясться, что увидел вовсе не человеческий глаз, а око какого-то жуткого хищника.

— За эту монету кто-то проливал кровь. Прояви уважение.

Каждое слово звучало жестко и хлестко, будто было произнесено не ртом, а нанесено ударом меча. Одновременно с этим все, в радиусе сотни метров, ощутили, будто к их шеям приставили острейшее из лезвий. Такое, что было способно меньше чем за мгновение отправить их к праотцам.

— Оружие в Сердце… — послышались шепотки.

— Это мастер меча!

— Настоящий мечник!

— Видят боги и демоны, не зря я сегодня отправился в Даригон.

— Да уж, будет что рассказать правнукам!

Сам же стражник, не выдержав давления чужой силы, навалившейся на его плечи монументальной горой, упал на колени. Затем, и вовсе распластавшись по земле, он лег таким образом, что правая рука накрыла собой монету. Только взявшись за неё, по ощущениям стражник понял, что это была вовсе не подделка.

Проклятье! Как же слеп он был, чтобы встать на пути такого монстра?

— Этого достаточно!

Давление тут же исчезло, а в очереди, впервые за все время, послышался ропот. Народ начал спешно опускаться на одно колено, а кто-то и вовсе — на оба.

По ту сторону ворот, на земле Даригона, уже собралась сотня солдат. Вонзив ростовые щиты в гравий, они ощерились длинными копьями. Каждый из них находился на начальной стадии Небесного Солдата, а впереди, закованный в артефактную броню, стоял высокий мужчина средних лет.

Многие знали его в лицо, а кто не знал, тот слышал гремящую славу генерала Даригона и всего приграничного войска — Повелителя Фредерика Мансея. Его огромный боевой топор, именуемый Пышным Цветком, снискал почет и уважение даже среди Ласканских воинов.

И именно это монструозное оружие, лезвие которого достигало в самой широкой части внушающий объем в десять ладоней было обнажено.

Один лишь факт того, что топор покинул пространственный артефакт, с легкостью разбило ауру Оружия в Сердце. Все же, Королевство Оружия, которым явно обладал Фредерик, один из величайших генералов всего Дарнаса, стояло куда выше, нежели ступень Оружия в Сердце.

— Достопочтенный Генерал, — с уважением поклонился Хаджар.

Он был наслышан о Повелителе Мансея. И все то, что он слышал об это воистину великом человеке, оставляло лишь чувство глубокого уважения и почтения.

— Кто ты такой, юноша? — прогремел голос Повелителя. — И почему устраиваешь беспорядки у порога моего дома?

— Прошу меня простить, достопочтенный Генерал, — еще ниже склонился Хаджар. — Долгая дорога привела мои нервы в беспорядок.

Хаджар достал из кольца письмо. Почему-то он был уверен, что оно предназначалось именно Фредерику, генералу форта Даригон.

Тот, лишь завидев печать, принадлежащую мечнику Оруну, тут же изменился в лице.

— Ты его ученик? — спросил он.

— Нет, — тут же ответил Хаджар, и не стал добавлять, что, возможно, в скором времени им станет.

— Это хорошо, — кивнул Генерал. — Ответь ты иначе, я бы немедленно тебя убил.

— Почему? — удивился Хаджар.

— Старый наглец Орун никогда и никого не взял бы в ученики, — фыркнул Повелитель. — Он отказал даже моему сыну! Своему названному племяннику! Впрочем, не важно — проходи. Нам есть что обсудить.

Топор Пышный Цветок исчез в пространственном артефакте Фредерика, а сам он, отдав короткий приказ воинам, встал поодаль от центральной дороги.

Хаджар, переступив через все так же лежащего на земле стражника, вошел внутрь.

— Рад приветствовать в моем доме ученика школы «Святого Неба», — поприветствовал его Фредерик. — Для меня честь принимать одного из гениев, который станет будущим нашей страны.

— Это честь для меня, — поклонился Хаджар.

Вместе они с генералом отправились в сторону замка, который, по сути, и являлся фортовой крепостью. Возвышаясь над стенами на добрую сотню метров, он выглядел неприступной скалой.

Хотя, учитывая, что Даригон за десятки тысяч лет так никто и не захватил, то данное заявление было абсолютно справедливым.

Стражник же, сжимая монету, все еще не верил только что произошедшим событиям. Ученик школы «Святого Неба», где обучаются гении из гениев со всех уголков Дарнаса; Небесный Солдат, обладающий силой Рыцаря Духа и познавший Оружие в Сердце; некто, знакомый с величайшим мечником Империи — Повелителем Оруном?!

И именно его он спутал с бродяжкой?

Боги, видимо, решили поиздеваться над ним.

— Порванные одежды, фенечки и перья орков в волосах, — донеслось со стороны очереди. — я что-то слышал о таком страннике. Кажется, его зовут Северный Ветер.

— «Северный Ветер» — мысленно повторил стражник.

Это имя он запомнит на всю жизнь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 631**

— Проходи.

Генерал открыл перед Хаджаром дверь. Наверное, сам этот факт для любого стороннего наблюдателя выглядел бы совершенно ненормальным.

Фредерик Мансея, в иерархической лестнице Империи, находился на заоблачной высоте. Не так уж и много в Дарнасе жило аристократов, которые могли бы сравниться с ним по положению. За исключением других генералов, разумеется.

Все же каждая из Империй являлись военным государством и именно личная сила, а так же сила армии считались столпами для уважения и положения.

И именно такой человек, один из дюжины величайших генералов, открывал дверь перед простым Небесным Солдатом.

— Спасибо, — поблагодарил Хаджар.

Кабинет, в который проводил его генерал, выглядел весьма просто, хоть и просторно. Обычное замковое помещение, в которых Хаджар провел многие годы своей жизни.

Единственным, что выбивалось из стандартного убранства в виде камней, ковров и огромного камина — портрет Императора на дальней стене.

Его Хаджар узнал не потому, что видел в лицо — наоборот, эту личность он никогда внешне не знал, а по регалиям на груди. Медальону из алого металла, в центре которого сверкал нефритовый иероглиф, заключавший в себе сразу три понятия.

«Жизнь», поверх которой шла, «Власть», а основанием служила — «Земля». Примерно так же звучал девиз всего Дарнаса — «Власть над Жизнью на Земле».

Усевшись на довольно мягкий стул, Хаджар снял шляпу и поставил её рядом. Именно поставил. Добротная, сделанная из моченой соломы, она даже не погнулась.

Генерал, заперев дверь на тяжелый засов, уселся напротив. Теперь их разделял массивный, дубовый стол, в котором можно было спрятать всю казну Даригона.

— Хаджар Дархан, Северный Ветер, — Фредерик, поглаживая густую, каштановую бороду, читал письмо. — Орун пишет, что ты весьма многообещающий молодой человек. Небесный Солдат, средней стадии.

Положив письмо, которое, видимо, опередило Хаджара в этом путешествии, генерал скрестил руки на груди и посмотрел на Хаджара. Тот мгновенно ощутил, как нечто невероятно сильное на мгновение касается его души, а затем бесследно исчезает.

— Почувствовал? — генерал выглядел удивленным. — И в правду — многообещающий. Но не гордись этим особо. Я видел сотни и тысячи ребят, которым ты и в подметки не годишься. И знаешь, что с ними всеми стало?

— Никак нет, мой генерал.

Фредерик снова сощурился.

— Из военных, значит… Ну так вот — все они погибли, не успев дожить до момента, как их гений расцветет. Вы, вундеркинды, умираете куда чаще, чем простые рубаки.

— Спасибо за наставление, мой генерал, — благодарно кивнул Хаджар.

Фредерик только отмахнулся и откинулся на спинку стула. Слегка повернувшись, он посмотрел в сторону узкой бойницы, заменявшей в кабинете окно. Царивший здесь полумрак едва разгонял свет многочисленных факелов и камина.

— Пустое, — произнес он, а затем достал уже не письмо, а свиток. Хаджар мгновенно узнал этот кусок пергамента. В таких ему, когда-то очень давно, приносили разнообразные донесения. — А это уже другое письмо. Не от Оруна, а от моей разведки, — подтверждая подозрения Хаджара, продолжил Генерал. — В нем сообщается, что племена орков, снявшись со своих стойбищ, отправились в глубь степей, чего не случалось уже тысячи и тысячи лет.

Хаджар молча вглядывался в Фредерика. Вернее, он пытался это сделать, потому как при взгляде на Повелителя сквозь Реку Мира, что-то блокировало его взгляд. Такого не было, когда он «смотрел» на Аркемейю.

Видимо, Фредерик пользовался какой-то техникой сокрытия, которая не позволяла в полной мере оценить его силу.

— В дополнение к этому донесению, я недавно получил еще одно, — Генерал достал второй свиток. — Совсем недавнее — нет и недели. Сообщается о том, что на Северо-Западных рубежах границы, в горах произошла какая-то аномалия. А буквально через день племена орков устроили небывалый праздник, на котором чествовали охотников Степного Клыка и Северного Ветра.

Хаджар даже не был удивлен тому, что Генерал Даригона обладал всеми этими сведениями. Наоборот, если бы Фредерик не был в курсе происходящего в приграничье, то Хаджар был бы глубоко разочарован.

— И, насколько я вижу, в твоих волосах даже не одно, а два пера орков. Если сравнивать с нашей системой рангов, то ты у них теперь вроде почетного дворянина.

— У орков нет знати, — парировал Хаджар.

Фредерик убрал донесения и повернулся обратно к Хаджару.

— Значит, не отрицаешь, — протянул он. Вовсе не угрожающе, а даже немного устало. — Расскажешь, что там произошло?

Хаджар некоторое время вглядывался в стальные глаза Генерала. А затем, прекрасно понимая последствия своего ответа, отрицательно покачал головой.

— Простите, мой генерал, но это не моя тайна.

Некоторое время они играли в гляделки. И, видят Вечерние Звезды, впервые Хаджар едва было не отвел взгляд в сторону. Единственное, что не позволяло этого сделать, осознание того, что он был прав.

Кем он был, если бы каждому встречному выкладывал тайны, которые делил с другими людьми… и нелюдьми.

— Уважаю, — кивнул, наконец, Фредерик. — Теперь вижу, почему Орун выбрал тебя.

С этими словами Генерал поднялся и подошел к портрету Императора. Встав перед ним, он глубоко поклонился, а затем достал из-под воротника богатых одежд золотой медальон.

Фредерик, прошептав что-то и пропитав артефакт свой силой, приложил его к углу портретной рамы. Спустя некоторое время картина вспыхнула разноцветным пламенем, в котором вскоре и исчезла.

За ней показалась ниша, в которой, кроме, даже с первого взгляда, весьма древнего свитка, больше ничего и не лежало.

Фредерик, бережно подняв его, отошел от стены. Стоило ему это сделать, как картина, закрывая опустевшую нишу, вернулась на свое прежнее место.

Хаджар мысленно присвистнул. Если уж генерал хранил свиток в волшебном сейфе, не доверяя собственному пространственному артефакту, то ценность данного сокровища сложно было переоценить.

Вернувшись за стол, он достал широкий, вязаный из сотен мельчайших нитей, шнурок. Тот, ожив, змеей опутал свиток и самостоятельно завязался в сложный и красивый узел, поверх которого Фредерик поставил восковую печать.

И без взгляда сквозь Реку Мира было понятно, что если кто-то и сможет выжить при попытке взлома печати, то та, при разрушении, уничтожит и свиток.

— Возьми, — генерал протянул сокровище Хаджару. Тот, бережно приняв свиток, тут же убрал его в кольцо. — Мы ждали тебя две недели назад. Сегодня ты уже должен был доставить его в столицу, так что времени у тебя уже не осталось. Поторопись.

— Когда отходит ближайший бриг? — спросил уже поднимающийся на ноги Хаджар.

— Прямо сейчас, — хмыкнул Фредерик. — Совпадение или удача, но ты прибыл буквально за два часа до отбытия грузового брига в Даанатан.

— Грузового? — переспросил Хаджар.

— Имено, — кивнул Генерал. — на военном не отправлю, охраны не выставлю. Сам понимаешь, почему. Не гражданский…вроде.

Хаджар понимал. Прекрасно понимал. Чем больше охраны у такого сокровища, тем ценнее оно представляется для разбойников и, что страшнее, шпионов Ласкана. Самые ценные грузы перевозились в одиночку, на простых, торговых судах.

Такие было не отследить и не обнаружить, если заранее не знать, что именно искать.

— Разрешите идти?

— Разрешаю.

Хаджар, по чистой привычке отсалютовал и вышел за дверь. Фредерик, какое-то время смотря в закрывшуюся дверь, достал из пространственного артефакта чернильницу, стилус и чистый пергамент.

Проклятый Орун где-то смог достать себе одного из самых необыкновенных мечников, который когда-либо видел Фредерик.

Улыбка не покидала лица генерала.

Если этот юноша сможет выжить и дорасти до момента расцвета своих сил, до Империя получит еще одного монстра, что сделают её только сильнее.

— Пусть боги хранят твой путь, — прошептал Фредерик, заканчивая писать письмо старому другу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 632**

Стоя на носу корабля, Хаджар смотрел, на то, как стремительно к их торговому бригу приближался уже знакомый ему корабль небесных пиратов.

— Черный Флаг! — кричали суетящиеся на палубе матросы. — Черный Флаг прямо по курсу! Трубите в горн!

Бриг, на котором плыл Хаджар, хоть и был простым грузовым судном, но, все же, поставлял товары в военный форт. Так что какое-никакое, а вооружение на нем присутствовало.

К десяти пушкам, стоявшим у каждого борта, подбежало несколько матросов. Они плохо понимали, что именно им нужно делать, но, справившись с ядрами, порохом и волшебными кристаллами, смогли привести вооружение в боевую готовность.

Хаджар же, стоя на носу корабля, держался за снасти. Он свешивался так глубоко в пропасть, что мог бы коснуться гребней кучевых облаков.

Пиратский флаг он узнал сразу. Это были именно те пираты, что разбили бриг «Крылья Рух» и всех тех славных парней, что буквально жили на видавшем виды судне.

— Ог…

Еще до того, как капитан успел отдать приказ к первому выстрелу, что-то, качнув целый торговый бриг, сорвалось с носа корабля. Оно, превращаясь в небе в дракона, стрелой устремилось к пиратскому судну.

— Что это…

— Он летит?

— Северный Ветер умеет летать?

— Не может быть! Он простой Небесный Солдат!

— Проклятье!

Всего этого Хаджар не слышал. Используя стойку Ветра и Зов, он сконцентрировал силу в ногах. Энергия хлынула из укрепленного Ядра в его изменившиеся меридианы. Она пропитала каждую клеточку его тела, сделав их такими же мощными и сильными, как и удар его меча.

На мгновение Хаджар и сам превратился в меч. Сила толчка его ног была так велика, что нос брига, сделанный из лучшего Камнедерева, треснул в нескольких местах.

Окутанный шлейфом черного тумана, Хаджар рассекал безграничную синь небес. Он чувствовал, как потоки ветра обдувают его с разных сторон. Всем своим «я», перед смертельной битвой, в эти несколько секунд полета, он ощущал нечто, что было ему ближе, чем все прочее.

А затем все закончилось.

Гром, в который слились выстрелы десятка пиратских пушек, смыл наваждение с Хаджара. Плащ за его спиной расправился широкими крыльями.

Обнажив Черный Клинок, Хаджар, находясь в воздухе, нанес три сильных и быстрых удара. За каждым из них последовал широкий разрез мрака. Ядра, с которым они сталкивались, рассыпались в прах.

Хаджар же, все так же паря в небе, очередным ударом, на этот раз — стремительным выпадом, пробил в защитном куполе брига отверстие. Шириной в несколько метров, оно стремительно «зарастало», но, все же, делало это недостаточно быстро.

Приземлившись на дно «бочки», дозорной вышке на центральной мачте, Хаджар тут же вонзил меч в сердце опешившего юнги.

Тому, наверное, и шестнадцати весен не было, но Хаджар не испытывал ровным счетом никаких угрызений совести. Это была маленькая война, на которой либо ты — либо тебя. Все честно.

Взмахом меча он подрубил рею и огромный парус, упав на палубу, саваном укрыл с десяток пиратов. Одновременно с этим он схватился за канат и, оттолкнувшись от падающей бочки, спрыгнул вниз.

Во время стремительного спуска над его головой просвистело несколько окутанных энергий арбалетных болтов. Они жадно впивались в трещавшую мачту, но не успевали задеть Хаджара.

На палубе его уже ждали несколько пиратов. Каждый из них — адепта уровня Небесного Солдата или выше.

Приземлившись между ними, Хаджар взмахнул плащом и крутанулся на каблуках рваных сапог. Его меч сверкнул полосой непроглядной тьмы. Стремящейся за ним лоскут мрака серпом окружил Хаджара. С десяток адептов, попытавшихся выставит перед собой защитные техники, так и не поняли, что именно лишили их жизни.

Черный серп, с легкостью пройдя сквозь их слабые потуги защититься, врубился в палубу. Он рассек крепкую древесину, обнажая вторую и третью палубу, на которых люди с криком бежали от падающих на их головы балок.

Хаджар же не останавливался. Подняв над собой меч, он вытянул из Ядра энергию и, соединив её с энергией меча, выполнил два легких, простых удара. Те, соединившись в «V» образную форму, внезапно вспыхнули такой яростью и силой, что от одного этого чувства у ближайших пиратов затряслись поджилки.

А затем в небе над судном появилось черное пятно.

— Седьмая стойка: Лазурное Облако!

Пятно, сформировавшись в грозовую тучу, исторгло двух драконов, чьи тела были похожи на огромные мечи. Они появились так стремительно, что казалось, будто и вовсе выросли из палубы. Их черные клыки, сверкая мистериями Духа Меча, пронзили пороховой трюм, а затем и кристаллы-накопители.

Прозвучала череда мощнейших взрывов. Распространявшиеся от них волны силы раскалывали палубы и трюмы. Люди, обожжённые и изломанные, падали в сторону облаков. С криками они мелкими точками исчезали среди моря белого цвета.

Занималось пламя. Оно с жадностью пожирало дерево, постоянно выплевывая горящих людей и плавящиеся от жара пушки.

— Я убью тебя!

Рыцарь Духа весьма отталкивающей внешности спрыгнула с капитанского мостика. Кошкой приземлившись перед Хаджаром, она обнажила свое оружие. Учитывая, насколько уродлива она выглядела, то Хаджар подумал, что встретился с…

— Мой заказчик требовал тебя живым, но я выпотрошу тебя за свой корабль и свою сестру!

Окутанная ревущим пламенем, стоя на раскалывающейся палубе, она выглядела грозным противником. Рыцарь Духа средней стадии, Владеющая Кинжалами, она считалась грозным капитаном пиратов.

Хаджар же, вспоминая имена всех тех, с кем плыл на «Крыльях Рух», сделал яростный, рубящий удар.

— Черный Ветер!

Туманная копия Черного Клинка, выросшая до семнадцати метров в длину, дотянулась едва ли не до самого носа пиратского корабля. Она с легкостью рассекла не только доски Камнедерева, но и всех людей, вставших на её пути.

Капитан пиратского корабля, не осознавая произошедшего, попыталась сделать шаг вперед, но, дернувшись, распалась на две половины.

Хаджар, не став дожидаться того, как корабль окончательно сгорит или разломается, вновь оттолкнулся от палубы.

— За шесть секунд…

— За шесть, демоновых секунд, — шептались на палубе Даригонского торгового брига. — Он разбил целый пиратский корабль.

— Ученик «Святого Неба» это не пустой звук, братцы.

— Проклятье…

— Кто-нибудь помнит, как его зовут?

— Кажется, Северный Ветер.

Когда Хаджар приземлился на палубу «своего» судна, то его никто не поздравлял и не благодарил. Люди, в том числе и опешивший капитан, были банально напуганы подобной мощью.

Хаджар же, не обращая на это внимания, вернулся на нос. Там, оперевшись на широкую веревочную лестницу, ведущую на рею, он вглядывался в море облаков. Вскоре должны были показаться вершины дворцов Даанатана — столицы Империи.

Он уже почти вернулся обратно.

В этот самый момент его буквально оглушил знакомый, механический звук. Звук, которого не слышал многие годы.

[Перенастройка завершена. Обновления установлены. Проверка целостности системы завершена. Функциональность — 100%. Вычислительный модуль готов к выполнению задач.]

Хаджар уже знал, какое именно задание он выдаст нейросети в первую очередь.

— Рассчитать оптимальный способ разрушения метки Духа Меча. Направить на задачу девяносто процентов мощности.

[Расчет начался. Процент выполнения — 0.0001…0.0002…0.0003]

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 633**

В темной лаборатории, посреди множества котлов, колбочек, склянок и безумного количества свитков стоял Повелитель Макин, один из наставников лучшей школы боевых искусств столицы Дарнаса — Даанатана.

Школа «Святого Неба» уже давно стала для Макина вторым домом. Если не первым… а как положено жильцу дома, Макин знал о всем, что происходит в школе. И, в том числе, за её пределами.

— И вновь неудача? — спросил он, казалось бы, пустоту.

Макин подошел к нефритовой печати. Изысканная, украшенная сложными узорами, она лежала на небольшом треножном алтаре.

Подойдя поближе, Макин провел над ней рукой и что-то прошептал. В ту же секунду в центре печати зажегся маленький зеленый огонек. Из него, одновременно со всполохом, вылетел туманный иероглиф.

Макин встретил его широкой, жадной улыбкой. Его нисколько не беспокоил тот факт, что при движении в сторону котла этот иероглиф издавал низкий, протяжный гул. Будто кричал что-то.

Кричал совсем как человек.

— Он вернулся обратно, — донесся из тьмы голос.

Макин усилием воли подхватил иероглиф и, «твердой рукой», направил его в котел. Символ будто сопротивлялся. Звук, который он издавал, становился все громе и громче.

Символ порывался вырваться из хватки Макина, но не мог. Он дергался, рвался запертой в клетке вольной птицей, но лишь сильнее путался в нитях воли Повелителя.

Спустя несколько мгновений, он затих внутри небольшого котла, под которым горело разноцветное пламя. Накрыв котел крышкой, Макин отошел к столу, где лежало огромное количество разнообразных свитков.

Взяв один из них, он что-то вписал, потом посмотрел на сложный часовый механизм и сделал еще несколько записей.

— Обратно, — фыркнул Макин. — ты хочешь сказать — обратно под надзор Оруна? Этот варвар, носящийся всюду со своим треклятым мечом, и так в последнее время не сводит с меня взгляда.

Некоторое время в лаборатории было тихо. Только скрип пера о пергамент нарушал звенящую тишину.

— Мы договаривались о возвращении объекта в город, — наконец произнес голос. — он вернулся. На этом мы…

— Не играй со мной!

По лаборатории пронеслась сокрушающая волна силы. Голос, издав несколько стонущих звуков, затих. Макин же даже не обернулся.

Он продолжил что-то записывать в свитки и совершать таинственные манипуляции над многочисленными колбочками и котлами.

— Когда цель достигнет ступени Рыцаря Духа — ты приведешь его ко мне.

— Но…

— Никаких «но»! — и очередная волна силы ударила по тени, спрятавшейся во мраке лаборатории. — Если не сделаешь этого, то можешь забыть обо всех наших договоренностях.

Макин ждал того, что голос заявит о том, как многое из планов Наставника ему известно, но тому хватило ума промолчать.

— Хорошо, Наставник Макин, я приведу его к вам, но пообещайте, что…

— Извлечение имени не смертельно, — перебил Макин. — с объектом, помимо утраты бесполезного дара, ничего дурного не произойдет.

Через пару секунд ощущение того, что во мраке есть кто-то еще, полностью исчезло. Макин, нисколько не обратив на это внимания, продолжил заниматься своими исследованиями.

Все, на что были направлены его усилия в последние века, это создание пилюли Ста Голосов. Именно благодаря ей он будет способен на миг узреть просторы Владения, находящиеся за Королевством оружия и стихий. Те, мифические мистерии, власть над которыми доступна лишь не менее мифическим Бессмертным.

Что такое на фоне подобной силы и мудрости какие-то ложь своему слуге и смерть одного простолюдина. Лишь пыль на дороге Макина. Макина Давлосского, перед которым, однажды, склонит голову даже Император и поплатиться за все то горе, что по его вине, пришлось испытать родине Макина…

— Не время, — прошипел Макин самому себе. — не время тешить себя мечтами о мести. Лишь когда сила будет в моих руках, только тогда я смогу перейти к делу.

С удвоенным рвением Повелитель вернулся к своим многочисленным записям и столь же большому количеству котлов и колбочек.

\* \* \*

Хаджар стоял у подножья высокой скалы. Находящаяся прямо в центре города, она буквально подняла в небо огромный пласт земли площадью во многие десятки и сотни квадратных километров.

Именно там, наверху, за высокими стенами, украшенными золотыми и нефритовыми барельефами находилась школа «Святого Неба». Одна из трех лучших школы боевых искусств Даанатана и всей империи Дарнас. Наряду с ней за это звание могли посостязаться лишь школы Талой Воды и Быстрой Мечты.

Хаджар не был здесь всего полтора месяца, но глядя на учеников, толпящихся на широкой железной платформе, служившей лифтом в школу, он чувствовал, будто странствовал не меньше нескольких лет.

Взойдя на платформу, Хаджар окинул взглядом присутствующих и отдал мысленную команду нейросети.

— Сканирование.

[Имя: Парлакс. Уровень развития: Рыцарь Духа, начальная стадия. Сила:11; Ловкость:7,5; Телосложение:13; Очки энергии:98,5]

Откуда нейросеть смогла выяснить имя здоровенной детины, которая держала на плече окованную железом дубину, Хаджар не знал. Но, скорее всего, вычислительный модуль имел доступ к подсознанию Хаджара.

Почему тот пришел к такому выводу?

Просто детина, метров двух ростом и полутора в плечах, стоял не один, а в компании друзей.

— Парлакс, а как ты…

Дальше Хаджар не вслушивался. Как он и подозревал, все те годы, что сеть находилась в перезагрузке, вычислительным модулем для неё выступало сознание Хаджара. И именно поэтому она была способна устанавливать «обновления», которые на деле являлись ничем иным, как эволюцией самого Хаджара.

— Статус, — отдал приказ Хаджар.

[Имя: Хаджар. Уровень развития: Небесный Солдат, развитая стадия. Сила:15,5; Ловкость:16,5; Телосложение:20,7; Очки энергии:147]

Хаджар, уже несколько раз вызывавший собственный «статус», не был удивлен появившимся у него перед лицом цифрам.

Более того, в любой момент он мог отдать нейросети приказ и та пересчитала бы показания из «драконьих мер», обратно — в человеческие.

Тогда, в Море Песка, что только подтверждало догадку Хаджара о истинной сущности вычислительного модуля, он потратил некоторое время для исследования трупа Хозяина Небес, павшего от руки Бессмертного Харлима. И, судя по всему, этого хватило, чтобы нейросеть смогла перенастроить свои показания под новую систему мер.

По краям платформы вспыхнули таинственные знаки и руны. Теперь, после путешествия, Хаджар знал, что внутри платформы, между листами её стали, были спрятаны кристаллы накопители, которые и давали силу иероглифам и рунам.

Что же до такой внушительной разницы в характеристиках, то подобное легко объяснялось Волчьим Отваром, обладанием Хаджаром укрепленных и удлиненных меридиан, а так же влиянием сердца дракона.

Иными словами, в данный момент Хаджар, будучи Небесным Солдатом начальной стадии, обладал силой как минимум Рыцаря средней. Что почти на ступень выше.

Поднявшись на платформе, Хаджар выстроился в очередь из учеников. Здесь, как и прежде, в основном стояли обладатели серебряных медальонов.

Ученики внешнего круга возвращались с мешками, полными разнообразных трав, горной породы, древесины и кореньев. Кроме как собирательством этим бедолагами сложно было добыть себе Очков Славы, необходимых для учебы в школе «Святого Неба».

Изредка попадались обладатели такого же, как и у Хаджара — золотого медальона. Полноправные ученики, в основной своей массе, тоже стояли с мешками. Но в них лежали совсем не травы, а различные Ядра монстров. Куда реже — артефакты, взятые в бою у учеников других школ.

Порой Хаджару становилось не по себе от осознания того, с каким рвением ученики школ Святого Неба, Талой Воды и Быстрой Мечте резали друг другу глотки. А император и чиновники смотрели на это не просто сквозь пальцы, а с явным поощрением.

Сегодня в очереди не обнаружилось ни обладателей нефритовых медальонов (учеников внутреннего круга, с которого начиналось истинное обучение в школе) ни, тем более, деревянных медальонов, кои носили только личные ученики Наставников — элита среди элит.

— Стой, — прозвенел над Хаджаром знакомый голос.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 634**

Над Хаджаром навис огромный, пятиметровый воин-голем. Полностью закованный в артефактные латы, излучавшие силу Императорской брони, он держал в руках гигантское, семи метровое копье. Так же — Императорский артефакт.

Рядом с ним стоял гигантский голем-тигр, один рык которого, как однажды видел Хаджар, взорвал голову Ласканскому шпиону. Целый день об этом говорила вся школа. Собственно, произошло это на кануне диверсии, в которой погибли сотни дворян и десятки аристократов Дарнаса.

Именно после этого две Империи перешли к такому накалу отношений, что войны уже не просто ждали, а готовились к ней. Причем, вспоминая разговор со стариком, даже смертные.

— Хаджар Дархан, — Хаджар протянул золотой медальон. — полноправный ученик школы Святого Неба. Возвращаюсь с задания.

Голем-тигр подошел к Хаджару. Один только его глаз оказался размером с ладонь. Понюхав медальон, он отодвинулся в сторону, а голем убрал свое копье, преграждавшее все это время путь в школу.

Хаджар прошел на широкую, мощеным камнем дорогу. Частенько они с Эйненом называли её центральным проспектом. От неё шло несколько ответвлений. Одно, в сторону леса, где обитали ученики внешнего круга.

Там же, в первые недели, жили и Эйнен с Хаджаром. Они поставили на холме ладную избу, в которой, по сути, переночевали всего несколько раз.

Чуть дальше, с противоположной от Зала Славы, стороны, находились общежития полноправных учеников. Старенькие, но все еще справные здания. Потом — общежития учеников внутреннего круга. Вот они напоминали гостиницы для дипломатов или очень богатые таверны.

Ну и у самой Башни Сокровищ, огромного семи этажного здания, в котором хранились все сокровища и знания школы, обособленно стояли собственные дома личных учеников.

Проходя мимо группы учеников внешнего круга, Хаджар решил их оклинуть.

— Старший ученик, — немедленно склонили головы молодые. Кого-то их них Хаджар даже смутно помнил в лицо.

— Младшие ученики, — поздоровался он так, как было принято в школе. — Я некоторое время отсутствовал в школе. Не скажите мне, почему так строго с досмотром?

Группа учеников, несших за плечами огромные холщовые мешки, переглянулись.

— Наверное старший ученик был на задании больше месяца, — догадалась одна из девушек. Как и большинство адептов, в мире смертных она прослыла бы писанной красавицей. — Несколько недель назад на школу совершили нападение.

— Нападение? На школу? — сказать, что Хаджар удивился — не сказать ничего.

— Да, — кивнула девушка. — ученики внутреннего круга Талой Воды напали на лифт и убили около сотни наших. После чего поднялись к вратам, где их всех положили несколько наших учеников внутреннего круга.

— Кажется Диносы, Марнил и островитянин с копьем, — подал голос юноша с длинным ростовым луком. — Эйнен или как-то так. Недавно он тоже стал учеником внутреннего круга.

Хаджар, услышав эти новости, сперва был шокирован, а затем обрадован. Эти полтора месяца Эйнен явно без дела не сидел и успел заполучить нефритовый медальон!

— Ты выглядишь удивленным, старший ученик, — продолжила девушка.

— Не каждый день ученики других школ нападают на чужие территории.

— Тебя действительно давно не было… Так было раньше. А теперь мы почти каждый день сталкиваемся с кем-то на Императорском Тракте.

Хаджар нахмурился. Он и сам однажды бился на тракте с учениками соперничающей школе. Именно в этой битве он познакомился с Прайсом Гераном, человеком, который мог бы стать ему другом, но погиб как достойнейший из врагов.

— Император объявил о скором начале военных игр, — продолжила девушка. — Все связывают их с приближающейся войной с Дарансом.

— Военные игры? — переспросил Хаджар.

Девушка кивнула, а вместо ней продолжил уже юноша с луком.

— Через полгода в полях Гаревена начнутся военные игры между нашей школой, Быстрой Мечтой и Талой Водой. Та школа, которая победит, получит награду лично из рук самого Императора. И, как все полагают, что победа в этих играх станет залогом победы и в Турнире Двенадцати.

Хаджар присвистнул. Он действительно многое пропустил за то время, что провел в своих странствиях.

— Прости, старший ученик, — поклонились юноши и девушка. — но нам нужно спешить в Зал Славы.

— Да, разумеется, удачи вам, младшие ученики.

На том они и разошлись. Сам же Хаджар, решив немного перевести дух и успокоить бешенный бег мыслей, уселся на ближайшую скамейку.

Если Император решил устроить военные игры, которых издавна проводились исключительно между армиями и то — исключительно в качестве учений, то вопроса о войне действительно не стояло.

Скорее всего она начнется незадолго после Турнира Двенадцати, которой позволит ученикам стать несколько сильнее.

А уж учитывая то, что ученики школ это не военные, то на играх не обойдется без кровопролития, что тоже сделает выживших сильнее.

Иными словами, огромное количество адептов Святого Неба, Талой Воды и Быстрой мечты решили проредить для того, чтобы избавиться от лишних «ртов» и взрастить будущих военных офицеров.

— Проклятье, — выдохнул Хаджар.

За это время он действительно многое упустил.

— Совершенно с тобой согласен, мой будущий ученик.

Хаджар вздрогнул и повернулся. Рядом с ним сидел Наставник Орун. Он выглядел точно так же, как и в прошлую их встречу. Статный, широкоплечий, покрытый именной татуировкой, смысла которой никто, кроме него самого, не знал.

В простых, холщовых штанах, босоногий и с ожерельем из клыков, которое, без сомнений, являлось на деле пространственным артефактом.

Удивительно, но Повелитель средней стадии, сидя рядом с Хаджаром, совсем не вызывал любопытства со стороны учеников. Они проходили мимо, казалось, и вовсе не замечая одного из величайших мечников империи. А может — величайшего.

— Наставник, — Хаджар, абсолютно не задумываясь, коснулся двумя пальцами сердца, затем лба, а потом неба. Сделал он это одновременно с поклоном. Ни сколько из-за необходимости или лизоблюдства, а сколько из глубокого уважения. — простите, что задержался. В пути произошли непредвиденные мной обстоятельства. И эта задержка — полностью моя вина. Я готов понести люб…

Орун перебил Хаджара. Причем способ он выбрал самый неожиданный из тех, что можно было себе представить. Мечник, хлопая себя по коленям, заливисто засмеялся. Он хохотал так громко и так радостно, что его легко можно было спутать с сумасшедшим.

— Мой будущий ученик, — наконец произнес Орун, утирая выступившие от смеха слезы. — скажи мне — ты вернулся сильнее, чем уезжал?

— Намного, — кивнул Хаджар.

— Тогда ты бы мог задержаться хоть еще на полгода, если бы они пошли бы тебе с такой же пользой, как эти полтора месяца.

Орун откинулся на спинку скамьи и скрестил руки на могучей груди.

— А теперь ответь мне на один вопрос, — взгляд Наставника стал суровым и серьезным. — ты задержался потому, что решил поближе познакомиться с орками или что-то воспрепятствовало твоему путешествию?

Хаджар нисколько не удивился тому, что Орун в двух перьях в волосах «будущего ученика» смог опознать знаки отличия орков.

— На бриг, на котором я летел в Даригон, напали пираты.

— Пираты, говоришь… — протянул Орун. Сцепив пальцы в замок, он смотрел куда-то перед собой. Причем таким взглядом, что даже не замечавшие мечника ученики старались пройти этот участок дороги как можно быстрее. — Скажу тебе так, Хаджар Дархан — будь осторожен и никому не доверяй.

— Вы что-то знаете, Наставник Орун?

— Чтобы точно — нет. Но у меня есть несколько подозрений. И я не хочу, чтобы они подтвердились самым неприятным для меня и смертельным для тебя образом.

Хаджар несколько заторможено кивнул. Он и сам прекрасно понимал, что кто-то заказал его пиратам. Иначе их появление объяснить было невозможно.

— Но все это мелочи, — хлопнул по коленям Орун, разом принявший свой привычный удалой, непосредственный вид. — Давай сюда письмо, а сам отправляйся-ка к седьмой тренировочной площадке. Думаю, там тебя уже заждались.

Хаджар достал из пространственного кольца древний свиток. Как он и подозревал, тот мгновенно исчез с его ладони, одновременно с чем слегка вспыхнули клыки в ожерелье Оруна.

— До встречи, мой будущий ученик. Мы увидимся когда твой медальон станет нефритовым.

С этими словами Орун буквально истаял в воздухе, а на счету Хаджара оказалось еще восемьдесят тысяч Очков Славы.

Баснословная сумма для ученика внешнего круга, но в рамках внутреннего и, тем более, личных учеников — практически ничтожное количество.

Хаджар, еще некоторое время посидев на скамейке, поднялся и отправился в сторону седьмой тренировочной площадке.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 635**

Подойдя к тренировочной площадке, Хаджар прислонился боком к дереву. Там, на песке, сражались знакомые ему люди. Том Динос, закованный в броню, вооруженный все тем же императорским клинком. Позади Диноса в воздухе витал меч, окутанный сверкающей молнией.

Сам же Динос использовал уже хорошо знакомую Хаджару технику:

— Кровавый Бег!

Вот только когда они бились на арене, то Динос попросту исчез и появился рядом с ним. Теперь же, учитывая, что за полтора месяца Динос смог пробиться на уровень Рыцаря Духа и заполучить Дух-ГромовойМеч, то его движения не просто стали быстрыми, а молниеносными.

Причем — в самом прямом смысле этого слова.

Алая молния окутала Тома и он, быстрее, чем можно было себе представить, переместился к своему противнику.

— Меч Грома!

Теперь уже не только Динос, но и его Императорский клинок окутался алой молнией. Выглядело это одновременно красиво, но и столь же смертельно.

Полоска кровавой молнии, которой обернулся клинок младшего наследника клана Хищных Клинков, обладала воистину пугающей силой. И любая цель, по которой в полную силу был бы нанесен подобный удар, рисковала обернуться в прах.

Вот только противник Диноса явно не собирался так просто сдаваться.

За эти полтора месяца Эйнен почти никак не изменился. Все те же одежды, все те же закрытые глаза и спокойное, не выражающие ровным счетом никаких эмоций, лицо.

Позади островитянина в воздухе висело посох-копье. Но не обычное, а будто созданное из чешуи водяного монстра. Если приглядеться, то оно даже больше походило не на простое «посох-копье», а скорее на клык огромного речного змея.

Вокруг Эйнена мгновенно вспыхнула тень. Приняв очертания обезьяны, она тут же закуталась в полную латную броню из радужных чешуек. При этом, рыкнув, обезьяна протянула лапу и в неё приземлилось тот самых Дух-ПосохКопье.

Именно им, двигаясь в такт движениям Эйнена, обезьяна и отбила удар Диноса. От столкновения по площадке разошлась столь мощная волна энергии, что, не находись по углам специальных поглощающих артефактов, она бы, буквально испаряя землю, она бы накрыла площадь в сотни метров.

Динос, которого так и не сдвинувшийся с места Эйнен, отбросило на пять шагов назад, выдохнул и, к небывалому удивлению Хаджара, развеял и Дух и технику Грома. Одновременно с этим заносчивый мальчишка убрал оружие обратно в ножны.

Эйнен же, так же развеявший зов и техники, отсалютовал на школьный манер.

— Спасибо за тренировку, Том.

— Я был тебе должен, островитянин, — а нет, судя по высокомерной манере разговора, ничего фундаментального в личности Диноса не изменился. — Теперь нас ничего не связывает. В следующий раз когда мы с тобой встретимся на песке — я тебя убью.

С этими словами Том сошел с песка площадки и, грозно зыркнув на стайку учеников внешнего круга, отправился в сторону общежитий. Следом за ним последовала и Анис.

При виде сестры Тома, сердце Хаджара пропустило удар. Она была одета так же, как и всегда. Длинная, широкая, черная юбка и узкий топ, оголяющий плечи и живот, но скрывающий крепкую грудь. У пояса она, как и всегда, носила длинные, узкие, коричневые ножны, в которых покоился меч, лишенный гарды.

От Анис теперь веяло силой Рыцаря развитой стадии, почти пиковой.

Интересно, что же с ними произошло за эти полтора месяца?

— Ты действительно справился, Эйнен, — со стороны зрительской трибуны на площадку вышла Дора Марнил, страшная наследница клана Марнил — эльфийского племени Дарнаса.

Красивое, круглое лицо, миндалевидные, голубые глаза и неестественно длинные уши. Она была одета в простые, но явно очень дорогие одежды, а за спиной несла тяжелый боевой молот.

Так же, как и от Анис, от неё исходила аура Рыцаря развитой стадии.

Эйнен встретил её легким дрожанием губ, что в переводе с его скудного языка мимики означало самую широкую из улыбок.

— Ты еще долго будешь там стоять, варвар? — спросил он «глядя» прямо в лицо Доре.

Девушка вздрогнула, а затем заозиралась по сторонам. В отличии от островитянина, сведущего в искусстве теней, она не смогла обнаружить скрывающегося под плащом Зова Хаджара.

— Смотрю, ты не терял времени даром, узкоглазый.

Хаджар, развеивая Зов, вышел из тени. Он, игнорируя шокированных его появлением зрителей тренировки, вступил на песок и подошел к другу.

Тот, приподняв веки, обнажил свои странные, фиолетовые, нечеловеческие глаза. Какое-то время они смотрели друга на друга, а затем крепко обнялись.

— Где ты пропадал, варвар? — спросил Эйнен, когда друзья разомкнули объятья. — Мы потеряли твой след в небесном порту Даанатана. Я хотел отправиться следом за «Крыльями Рух», но Наставник Орун сказал не делать этого.

В принципе, другого Хаджар от товарища и не ожидал. Более того, Оруну явно пришлось постараться, чтобы удержать Эйнена от попытки рвануть следом за бригом.

— Это он постарался так, чтобы вы стали настолько сильнее?

— И да и нет, — уклончиво, в своей фирменной манере, ответил Эйнен. — Мы с Диносами отправились по его заданию в одну из древних усыпальниц в Пустошах. Вернулись только недавно и…

— Сразу успели отправить к праотцам нескольких учеников внутреннего круга Талой Воды.

Марнил и Эйнен переглянулись. Причем от Хаджара не скрылось того факта, что Дора была не очень-то рада его возвращению. Что ж, у них с самого начала сложились весьма странные отношения.

Хаджар был уверен, что если бы не Эйнен, эльфийка и вовсе с ним никак бы не контактировала.

— Тебе это рассказали другие ученики? — несколько напряженно спросил Эйнен.

— Да, — ответил начавший что-то подозревать Хаджар. — и, судя по твоему тону, пока я отсутствовал, что-то произошло.

— Много чего произошло, — «кивнул» Эйнен. — Орун отправил нас за артефактом. Не буду описывать всех приключений, но благодаря им, как ты заметил, мы стали сильней. Артефакт, разумеется, добыли, но на обратном пути нас поджидали ученики всех школ.

— Талой Воды и Быстрой Мечты?

— Нет, Хаджар, — впервые подала голос Дора. — Всех, это значит — всех. Нам пришлось биться с учениками двадцати школ боевых искусств.

— Мне казалось, что в Даанатане их всего пять, причем две последних — военные.

— Именно, — Дора заправила выбившуюся прядь, а Хаджар успел заметить длинный шрам над её ухом. Когда он уезжал, то шрама еще не было… — Мы пробивались с боем сквозь сотни учеников, приехавших со всех концов империи. Все они ждали нас на тракте и им…

— Был нужен артефакт, за которым вас послал Орун, — догадался Хаджар.

— По-большой части нам повезло, — продолжил уже Эйнен. — Вернее — подоспела сестра Доры и эскортировала нас до столицы. И, уже здесь, целая сотня учеников внутреннего круга Талой Воды рискнула напасть на нас у самых ворот, лишь бы заполучить артефакт.

Теперь, хотя бы, становилось понятно, где Эйнен набрал такое количество очков Славы, чтобы пройти экзамен на ученика внутреннего круга. А еще, каким именно образом они стали сильнее. Ничто так не закаляет адепта, как суровые битвы на грани жизни и смерти.

Даже потренируйся в пещере несколько веков, а смысла без катализатора не будет. А катализатором выступали именно такие ситуации, которое преодолели Эйнен с Марнил и Диносами.

— Интересно, что такого в этом арт…

Хаджар не успел договорить. В небе над школой сверкнула молния, следом за которой прокатились волны грома. Грома, в котором звучал голос самого ректора школы. Одного из сильнейших адептов Империи.

— Объявление для всех учеников школы «Святого Неба»! Благодаря усилиям наших учеников, в школу были доставлены карта к усыпальнице Императора Декатера, а так же ключ к его покоям! По воле Императора, на следующие полгода Пустоши будут открыты для всех учеников школ боевых искусств Империи. Вход в них будет ограничен только для Небесных Солдат и Рыцарей Духа. Поскольку карту и ключ нашли именно наши ученики, то для школы Святого Неба существует фора в две недели. Найдите карту, найдите ключ, которые спрятаны в Пустошах. Отыщите гробницу и поборитесь за наследие Декатера. Завоюйте его сокровища! Станьте сильнее во славу нашей родины! Удачи вам, ученики лучшей школы боевых искусств!

Хаджар, Эйнен и Дора переглянулись. Кажется, не успел Хаджар вернуться в школу, как пришло время собираться в новое приключение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 636**

Эйнен с Хаджаром сидели на лавке и смотрели на то как суетится вокруг них мир. Ученики школы «Святого Неба», без разницы какие амулеты висели на их шеях, носились по территории. Как ужаленные, они бегали от общежитий, до Зала Славы, потом к Башне Сокровищ, затем снова в общежития и так по кругу.

Среди этих «ужаленных», как их про себя прозвали Хаджар с Эйненом, были и Марнил с Диносами. Многие запасались различными алхимическими препаратами, другие — артефактами и картами, кто-то просто наживался на ажиотаже и торговал недавно купленным в Башне Сокровищ.

А Хаджар с Эйненом продолжали сидеть и смотреть на происходящее. Хаджар курил, а Эйнен крутил в руках свой новый пространственный артефакт. Цепочку, некогда принадлежавшую Эону Мраксу.

— Спасибо, — поблагодарил Эйнен.

Кому-то бы этого показалось мало, но не Хаджару. Он отдал другу столь дорогой артефакт вовсе не ради ответного подарка или благодарности, а просто потому, что это был его друг.

Мысленно Хаджар отдал приказ об анализе островитянина.

[Имя: Эйнен. Уровень развития: Рыцарь духа, начальная стадия. Сила:12,3; Ловкость:13,2; Телосложение:16; Очки энергии:189]

— Как это произошло? — все же решил спросить Хаджар.

Эйнен слегка дернул бровью. Кто-то бы этого даже не заметил, но после стольких лет тесного общения Хаджар научился понимать скудную мимику своего товарища.

— Ты понимаешь, о чем я, — вздохнул Хаджар. — полтора месяца, когда я уехал, Диносы и Марнил, да и ты в том числе, были намного ниже по лестнице развития, чем сейчас.

Эйнен «посмотрел» на друга, а затем вновь вернулся к созерцанию шумящей толпы.

— Все, кто находились в этом время в пределах столицы, стали сильнее, — пояснил Эйнен. — Если зайдешь в Башню Сокровищ, увидишь, насколько снизили цены. В особенности на разного рода алхимию и техники медитации. А Марнилы и Диносы наследников просто завалили реагентами.

Хаджар выдохнул колечко дыма. Оно провисели в воздухе всего несколько мгновений, а затем исчезло легко дымкой.

— Война, — прошептал Хаджар. — не удивлюсь, если большая часть реагентов, которые появились в Башне Сокровищ, лежат там с легкой руки Магистрата и лично Его Императорского Величество.

— Война, — кивнул Эйнен.

Хаджар, внезапно, широко улыбнулся. Он посмотрел на друга и, не скрываясь, подмигнул.

— А у тебя реагенты от…

— В пустошах я нашел несколько бесполезных для меня и тебя артефактах, — довольно жестко перебил Эйнен. — я продал их, а на вырученные Очки Славы скупил все ресурсы, которые были мне нужны для медитаций. Хватило и на лекции о Духе. Так я и прорвался в ранг Рыцаря Духа.

Хаджар осекся, а из его взгляда пропал всякий намек на смех.

— Прости, — в легком кивке Хаджар склонил голову.

Какое-то время Эйнену удавалось сохранить строгое выражение лица, но вскоре уголки его губ слегка дрогнули. Хаджар прищурился, а затем, засмеявшись, хлопнул друга по плечу.

Эйнен всегда обладал удивительной способностью подшучивать с абсолютно серьезным выражением лица. Хотя, возможно, это было как-то связано с тем, что он все делал с таким выражением.

Вот и сейчас, когда Хаджар уже было подумал, что своим намеком задел чувства друга, оказалось, что тот лишь смеялся.

— Как-нибудь ты расскажешь мне о своих приключениях, — произнес Эйнен.

Островитянин, приоткрыв свои фиолетовые глаза, внимательно осмотрел два разноцветных пера в волосах Хаджара.

— А ты о своих, — в свою очередь от взгляда Хаджара не укрылось то, что предпочитающий короткие рукава Эйнен, теперь носил исключительно длинные.

Еще некоторое время они молча разглядывали суетящихся учеников. Порой поворачивались в сторону неба. Там, среди облаков, взмывали в лазурную высь летающие лодки и даже небольшие бриги. Видимо, ученики, понимая всю серьезность предприятия, начинали объединяться в группы.

Все же, усыпальница одного из Императоров, это уже совсем не шутки. Помимо артефактов и алхимии, в таких можно было найти нечто, что сложно было оценить в очках Славы или имперских монетах.

И имя этому неоценимого сокровищу — Наследие. Не только Императора (хоть он и обучал только своего прямого наследника, но по древней традиции, оставлял в усыпальнице и Наследие), но и те, что он решил оставить для потомков.

И именно поэтому, вход в гробницу ограничивали могущественные чары, запрещающие проход любому, кто не подходил под установленные рамки. А рамки в таких гробницах, за редким исключением, с которым однажды столкнулся Хаджар, всегда были примерно одинаковыми.

Входящий не должен был находиться ниже ранга Небесного Солдата и не выше Рыцаря Духа. Что касалось усыпальницы с тенью Бессмертного, то там все было намного сложнее и далеко за пределами понимания Хаджара.

Ну и, разумеется, чтобы пресечь попытку разграбить или обнаружить гробницу Ласканскими шпионами, Императоров, знать и просто известных личностей традиционно хоронили в Пустошах.

Территории, которая отходила только лучшей школе Боевых Искусств в Империи. Именно поэтому огромное количество учеников «Святого Неба» буквально не вылезали из пустошей.

Они надеялись отыскать гробницу какого-нибудь великого героя и стать сильнее за его счет.

Что же касается гробницы Декатера, то он был славен сразу несколькими вещами. Первой и основной его силой, являлся тот факт, что, по легендам, Декатер, являясь великим мечником, смог ухватить несколько мистерий всеобъемлющего закона Духа Меча.

Что это означало — никто не знал. Кто-то был уверен, что Королевство Меча не единственная ступень во владении, хотя все, кто достигал этого глубочайшего уровня владения утверждали обратное.

Другие утверждали, что Император Декатер имел ввиду именно «закон», как некое глубинное понимание сути.

Вторым же секретам, который Император не рискнул (причина такой осторожности так же до сих пор является загадкой) передать потомкам — техника медитации, которая может помочь пробиться сквозь преграду, ограждающую уровень Безымянного от следующего, названия которого никто не знал. Ну или так говорили народу…

Третья тайна, которая и манила такое количество искателей сокровищ, этот тот факт, что Декатер обладал воистину пугающим количеством последователей. И, к моменту смерти Императора, все его друзья, ученики, последователи и прочие, кто просто знал лично Императора, в дань уважения так же оставили в его гробнице свои наследия.

Иными словами, в течении сотен веков усыпальница одного из первых Императоров считалась мифом и легендой. Эдакое место, найдя которое любой адепт, вне зависимости от способностей и пути, которым он следует, обречен стать сильнейшим в своем поколении.

— Уф, — рядом с друзьями остановилась Дора Марнил. На этот раз свой привычный наряд она сменила кожаным походным костюмом. Тот, как нельзя лучше, подчеркивал каждый изгиб её тела. Ученики, юноши и девушки, проходящие мимо, считали своим долгом мазнуть по эльфийке оценивающим, завистливым, а то и вовсе — похотливым взглядами. — Не очень долго ждали?

Друзья переглянулись.

Хаджа вытряхнул пепел на камни дорожки, вившейся вдоль многочисленных, но ныне пустующих скамеек. Школы стремительно пустела. Все мчали навстречу несметным сокровищам, богатству, славе и силе.

— Не очень, — дипломатично ответил Эйнен.

На самом же деле они с Хаджаром сидели здесь уже почти четвертый час. Благо, оба они знали, что ругать женщину за опоздание, каким бы сильным адептом она ни была — дело максимально неблагодарное.

— Тогда отправляемся, — улыбнулась Дора и пошла впереди.

Хаджар не смог отказать себе в удовольствии и отдал нейросети мысленный приказ:

[Имя: Дора Марнил. Уровень развития: Рыцарь Духа, средняя стадия. Сила:17; Ловкость:14,3; Телосложение:18,6; Очки энергии:229]

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 637**

Что удивительно, несмотря на огромный ажиотаж, очереди на выход почти не было. Наверное это было как-то связано с тем, что големы стражи, огромный гигант и тигр, отошли в сторону и спокойно взирали на вереницу учеников, покидающих пределы школы.

Лифтовая площадка работала с такой скоростью и активностью, что каждый раз, когда она спускалась или поднималась, то создавала потоки ветра, которые буквально сдували с ног более слабых адептов.

Хаджар, Дора и Эйнен довольно быстро дождались своей очереди. Несмотря на то, что двое из них носили нефритовые амулеты, безе очереди пролезть ни то, что не получалось, а не было ровным счетом никакого желания.

Чего, разумеется, нельзя было сказать о Диносах. Том, отдавший предпочтения не походному костюму, а богатым, белым одеждам, чинно прошествовал мимо.

Его аура Рыцаря Духа начальной стадии, пропитанной, к тому же, силой Оружия в Сердце, буквально рассекала людские волны.

Пройдя мимо троицы, он окинул их взглядом, пропитанным надменностью и презрением. Затем, осмотрев с ног до головы Эйнена, нарочито громко даже не произнес, а продекламировал.

— Надеюсь, оборванец, мы встретимся с тобой в Пустошах, и я смогу закончить начатое.

Эйнен, обычно тихий и пропускающий оскорбления сквозь себя, неожиданно для Хаджара ответил:

— Мы уже там встречались, достопочтенный младший наследник дома Хищных Клинков.

Том побагровел, затем несколько раз поиграл желваками, и, гордо вздернув подбородок, пошел дальше. Народ отпрыгивал от него с резвостью, завидной для испуганных антилоп.

— Кстати, — так же громко, чтобы слова догнали уходящего аристократа, решил поинтересоваться Хаджар. — а как закончилась дуэль Диноса и Тарез, которую я пропустил?

Том едва не сбился с шага, а Эйнен был рад ответить:

— Тарез победил. Удивительно, не находишь, старый друг. Купец, в бою на мечах, одолел старшего наследника клана мечников.

Том развернулся было на каблуках, но его локоть поймала Анис. Она отрицательно покачала головой, потом указала на платформу и буквально потащила туда младшего брата. На ходу она обернулась, поймала взгляд Хаджара, а затем резко отвернулась.

Хаджар вздрогнул. Взгляд, который он увидел, не предвещал ему ничего хорошего. К тому же, даже без анализа нейросети, он чувствовал, что в данный момент Анис была сильнее, чем он.

— Ты видел их бой? — шепотом у друга, на языке островов, спросил Хаджар.

Эйнен не стал удивляться подобной секретности. В конце концов он знал о сделке товарища с демоном Хельмером, Повелителем Ночных Кошмаров.

— Видел, — кивнул островитянин. — и более странной битвы я не припоминаю.

Хаджар мысленно выругался. Он жалел, что лично не смог застать боя двух личных учеников и старших наследников.

— Повелители?

— Уже да, — второй раз кивнул Эйнен. — Оба — начальной стадии. Как и большинство личных учеников.

Хаджар не удивиться, если через несколько лет, к окончанию Турниры Двенадцати, все личные ученики достигнут средней стадии Повелителей. Империя, через школу, приложит к этому максимум усилий.

И тот, кому удастся доказать свою ценность, тоже получит максимальное количество поддержки и ресурсов. Все то, что Дарнас аккумулировал в течении многих тысяч лет, теперь решила инвестировать не просто в будущее, а и в попытку банально сохранить свое существование.

— А в чем странность?

Эйнен, казалось бы, ответил сразу же, но не для Хаджара. Он заметил, что перед тем, как ответить, островитянин несколько раз «осмотрел» окружение и, только убедившись, что их не слушают — в том числе и Дора.

— Тарез использовал технику Императорского уровня.

— Ну, он личный ученик. А скоро война. Может уже и Императорские техники больше не привилегия для избранных.

— Возможно, — не стал отрицать Эйнен. — только энергия, которой он воспользовался в решающий момент… такого я никогда не видел.

Хаджар, начиная подозревать худшее, попросил описать увиденное.

— Алая, как кровь, и какая-то… неправильная. Не такая, как другие, исходящие из Реки Мира. Она будто… не знаю как описать… вне её. Вне мира. И все, на что она была направлена — исключительно разрушение.

— Пропитанная негативными эмоциями. Страхом, отчаянием, злобой, завистью.

Эйнен повернулся к Хаджару.

— Ты уже сталкивался с таким, — даже не спрашивал, а утверждал островитянин.

— Да, — не стал отрицать Хаджар. — очень давно. Когда только начинал служить в армии родного королевства.

— В простом варварском королевстве кто-то мог использовать такую энергию? — «удивился» Эйнен.

— Не веришь мне?

— Я верю в то, что ты думаешь, будто мы говорим об одних и тех же вещах. Но глаза, друг мой, часто показывают нам то, что мы хотим видеть, а не то, что есть на самом деле.

Хаджара кто-то толкнул вбок. Этот мужчина средних лет уже хотел накричать на человека, так невовремя попавшегося ему на пути, но, увидев золотой амулет, осекся. Сам, обладая лишь серебряным, он расплылся в извинениях и исчез где-то в очереди.

— Спасибо за мудрость, — несколько заторможено отреагировал Хаджар. — только я знаю, что я видел. И, учитывая присутствие в этой истории Хельмера, то, что-то мне подсказывает, что в ближайшее время дома Тарез стоит сторониться.

Эйнен весьма сдержано, даже по его меркам, «кивнул». И дураку было явно, что островитянина если и не напугала, то насторожила увиденная им энергия.

— С такой силой, как у наследника Тарез, — Эйнен едва не вздрогнул. — с ней можно завоевать мир.

— Скорее сжечь его.

Больше они ни о чем не говорили. Дора же, все это время стоявшая рядом, никак не показывала, что разговор на незнакомом ей языке мог как-то обидеть или задеть.

В мире боевых искусств, полном вечной борьбе за силу, секреты считались неотъемлимой частью жизни. И не всеми из них было не только можно, но и нужно было делиться.

Спустившись на забитой до отказа платформе, Хаджар машинально повернулся в сторону стойбищ, но вдруг понял, что идет туда один.

— А мы…

— Отец подарил мне лодку, — счастливо заулыбалась Дора.

— Подарил? Лодку? — Хаджар не сразу вспомнил, что Марнил, при всей её скромности, является старшей наследницей одного из семи крупнейших кланов. А это означало, что эльфийский Король, отец Доры, мог позволить себе несколько военных галеонов дочери купить. — А повод…

Хджар многозначительно посмотрел на Эйнена, но тот делал вид, что не замечает взгляда друга. Дора же, совершенно комично покраснев, пробурчала.

— У меня день рождения две недели назад прошел. Семнадцать весен.

— Ох, — Хаджар, хоть и не питал к эльфийке особых дружеских чувств, все же пытался поддерживать с ней хорошие отношения. По той же самой причине, по которой это, со своей стороны, делала и сама Дора. — Тогда прошу принять мои запоздавшие поздравления и небольшой подарок.

Хаджар достал из пространственного кольца два кристалла накопителя. После путешествия и сражения в дворце Да’Кхасси у Хаджара осталось всего пять. И вот теперь, с легким сердцем и свободной рукой, он расставался с двумя из них.

Каждый стоил примерно по три тысячи монет, что для любого человека, вне зависимости от знатности (ну разве кроме верхушки семи кланов) сумма весьма солидная.

— Это то о чем я думаю? — в данный момент Дора выглядела не как воительница, а как подросток, получивший неожиданный и желанный подарок. — Спасибо.

Марнил крепко обняла Хаджара, а затем, будто вспомнив о чем-то, резко отстранилась. Кристаллы исчезли в его собственном пространственном артефакте, и троица отправилась в сторону порта.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 638**

Оказавшись в порту Даанатана, Хаджар невольно остановился. Перед внутренним взором невольно всплыли воспоминания о том, как именно в этом самом месте он взошел по трапу «Крыльев Рух».

Правда уже спустя мгновение наваждение исчезло. В порту в данный момент царил абсолютный хаос. Сотни лодок, от небольших, до палубных, взмывали в воздух и уносились на юго-восток, к сердцу Империи.

Центром страны, как могло показаться, являлась вовсе не столица, а именно Пустоши. И, не прошло и десяти часов с момента объявления, которое, кажется, слышала вся столица, как в сторону одних из самых запретных и опаснейших территорий направились тысячи и тысячи адептов.

Лодка, которую эльфийский Король подарил своей дочери, стояла на выделенном причале. Помимо неё, небольшой одно-парусного судна, в котором не поместилось бы больше десяти человек, стояло еще несколько кораблей.

Их всех, вне зависимости от размеров и количества порохового и парусного вооружения, объединял один и тот же флаг — большой Императорской герб, а внизу, чуть меньшего размера, герб клана Марнил.

— И оно действительно может взлететь?

Эйнен, задрав голову, смотрел на пяти палубный линкор. Семь мачт держали на себе двадцать один огромный парус. По количеству бойниц только на одном из бортов, выходило, что пушек у линкора было не меньше полутысячи.

— В детстве отец брал меня на учения флота, — подошла к островитянину Дора. — От грома залпа орудий этого гиганта у смертного может сердце остановиться.

— Проклятье, — для Эйнена подобное ругательство было верхом бранного искусства. — На моей родине даже у государева флота не было линкоров. Фрегаты, на сто двадцать пушек, но такие монстры… и чтобы летали. Хаджар! Сколько бы тебе месяцев понадобилось, чтобы завоевать с таким соседние с таким королевства?

— Месяцев? — хмыкнул Хаджар. — Чтобы захватить, мне нужно было бы только показаться в небе. А вот чтобы сжечь до тла — неделя… может две.

— Проклятье, — еще раз выругался Эйнен. Неоценимая степень шока. — Будь у меня такой, я бы стал Королем Морей.

Не стоило забывать, что в груди островитянина билось сердце не простого моряка, а сына пиратов, работорговцев и контрабандистов.

— Так, хватит глазеть, время теряем, — Дора прошла по трапу.

Хаджар последовал за ней. Лодку, несмотря на швартовые, ощутимо качало в воздухе. Волшебный иероглиф, благодаря которому она держалась в воздухе, и вовсе размерами не превышал длину мужской ладони.

Более того — он даже не был спрятан. Витал в воздухе недалеко от руля. А кристаллы, подпитывающие его помещались в специальные пазы внутри мачты.

Пока Эйнен, не без труда, пытался оторваться от созерцания корабля, Дора успела заменить небольшие кристаллы лодки, на внушительные с разбившегося в горах Да’Кхасси линкора.

Те, настолько большие, что не помещались полностью в пазы, острыми пиками выглядывали из мачты, превращая её в нечто сюрреалистическое.

Когда Эйнен поднялся по трапу, то Хаджар с удивлением понял, что его друг преобразился. Пропал тот задумчивый, хмурый островитянин, которого он привык видеть рядом с собой.

Тяжелая походка сменилась плывучим, легким шагом. Более того — Эйнен распахнул свои фиолетовые глаза и начал улыбаться белозубой улыбкой.

С той скоростью, с которой он отдал швартовые, не смогли бы сравняться те моряки, с которыми хаджар путешествовал на «Крыльях Рух» и торговом бриге.

Затем Эйнен, видимо уже зная, как управляться с этой лодкой, подошел к штурвалу. Он перевел рычаг в «вертикальное» положение, а затем надавил на педаль подачи энергии.

Накопители за их спинами вспыхнули ярким, синим светом. Лодка, не рассчитанная на такое количество энергии, завибрировала. Хаджар, знакомый с опасностями «небесноплавания» тут же схватился за борт. Опустившись на скамью, он потянул за собой и Дору.

Эльфийка, несмотря на браваду о том, что в детстве уже ходила под парусами, побледнела и села рядом с Хаджаром. Каждый из них, несмотря на все свои различия, в данный момент думал об одном.

О том, что до пустошей, в принципе, можно было добраться и на наземном транспорте. Как это, собственно, и делало подавляющее большинство учеников.

— А она…

— Выдержит! — едва ли не смеялся Эйнен. — Выдержит!

А затем дернул за снасти и, подняв парус, отправил лодку в резкий взлет. Дора, от неожиданности, завалилась внутрь лодки. Правда, уже спустя несколько секунд, она радостно верещала, глядя на то, как стремительно под ними исчезают сверкающие крыши и купола дворцов Даанатана.

Лодка сходу набрала такую скорость, что позади неё по облакам тянулся белый шлейф рассеченного воздуха. Защитная пелена мерцала так ярко, что походила на сверкающий шар молний.

Лодка быстро покидала воздушное пространство столицы. Встреченные суда, которые быстро исчезали черными точками где-то позади, встречали их громкими криками и даже холостыми выстрелами.

Все же, среди всех прочих великих кланов Империи, Марнилы пользовались не только уважение, но и любовью. Клан целителей и воздухоплавателей.

Их ценили как один из оплотов государства и любили за помощь раненным и нуждающимся.

Путешествие на лодке, в скором времени, из чего-то необычного и захватывающего дух, превратилось в рутину. Эйнен, стоя у штурвала, оставался единственным, кто наслаждался процессом. Он твердым взглядом смотрел в сторону горизонта, стремительно сгорающего в жарких объятьях заката.

Когда на черный бархат ночного неба высыпали сверкающие звезды, то Эйнен, и без того преобразившийся, буквально духом воспрял. Он, безошибочно выбирая пути среди облаков, легко ориентировался по ночным светилам.

— Можно с тобой поговорить, Хаджар?

Хаджар открыл глаза. Выйдя из медитации, он обнаружил рядом с собой Дору. Эльфийка, обычно старающаяся к нему не приближаться, неожиданно подсела поближе.

— Я так понимаю, разговор будет не о пустых вещах.

Девушка сдержано кивнула. Хаджар посмотрел на Эйнена, но тот, кажется, был полностью поглощен процессом управления судном.

Хаджар прекрасно понимал своего друга. Он сам себе не хотел признаваться, но порой тосковал по простому и понятному быту военного. Когда ты точно знаешь, что тебя ждет завтра, и когда уверен, что чтобы увидеть следующий восход, нужно лишь пережить один день.

— Давай поговорим, — согласился Хаджар.

Дора, какое-то время молчала. Было видно, что ей тяжело дается даже не разговор, а попытки его завести.

— Тетя мне все рассказала. В тайне от отца, — с места в карьер бросилась Марнил. Видимо дипломатия не являлась её сильной стороной. — И я… я хотела спросить… спросить как ты с…

— Нормально, — перебил Хаджар. — нормально я с этим живу.

Дора отвернулась. Хаджар буквально всем своим «я» ощущал, как девушке тяжело рядом с ним находиться. И так было всегда. С самого первого дня их знакомства.

Единственная причина, по которой Марнил боролась со своими чувствами, в данный момент стояла за штурвалом её же лодки.

— Но это ведь… осколок… самого Врага. Самого страшного из всех монстров. О нем ведь до сих пор рассказывают страшные сказки!

— Как и о Хельмере, и о Последнем Короле, и о Монстре Глубин, Сером Человеке, Могильнике, Пяти Щупальцах Порока, Горном…

— Не продолжай, — Дора передернула плечами. — я знаю все эти истории… все знают.

— Вот так и живем, — улыбнулся Хаджар.

— Но это другое! Хельмер и прочие, они все нереальны. Выдумки! А Враг он здесь, всегда был и будет, и он внутри тебя! И ты погибнешь если не…

Хаджар сверкнул глазами и Дора осеклась. Она посмотрела в сторону Эйнена. Благо, тот все еще был слишком занят управлением и ностальгией, чтобы обращать внимание не происходящее.

— Почему мы говорим об этом? — решил перейти к сути Хаджар.

Дора снова промолчала.

— Он твой друг, — с теплотой эльфийка смотрела на широкую спину островитянина. — ему будет больно, когда ты умрешь. И еще больней, если ему придется тебя убить, когда твой овладеет осколок души Врага.

Хаджар улыбнулся. Что же, его другу можно было только позавидовать…

— Не переживай, — прошептал Хаджар. — когда придет время… если я не справлюсь… то отправлюсь в далекое путешествие, в которое, увы, у Эйнена не получится поехать вместе со мной.

Дора повернулась к Хаджару. Она посмотрела на него как-то по-новому. Будто увидела впервые.

— Спа…

Последние звуки слова заглушил громоподобный звук. Из ближайших облаков вынырнул фрегат с черным, пиратским флагом.

— Да сколько можно?! — в сердцах воскликнул Хаджар.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 639**

Пушечное ядро, ударившись о мерцающий барьер, исчезло сверкающей, разноцветной пылью.

— Бритые, мерзкие материлюбы!

Хаджар сперва подумал, что он сам не удержал грязного ругательства, а потом с удивлением понял, что это произнес вовсе не его голос.

Эйнен, сияя фиолетовыми глазами, резко крутанул штурвал.

Дора, хватаясь за все, за что можно было ухватиться, закричала от страха. Уже второй за день она выглядела не воительницей и Рыцарем Духа, а испуганной девчонкой.

— Хаджар! — выкрикнул островитянин. — Готовься!

— К чему?! — перекрикивая шум встречного ветра, заорал Хаджар.

— Будем брать на абордаж! Тебе должно быть это знакомо!

Эйнен заложил широкий вираж. Лодка, будто оживая свободной пташкой, крутанулась веретеном. Дора, продолжая визжать, лозой обвила мачту. Хаджар прекрасно её понимал. Если бы сам не летал на бригах, то, возможно, тоже бы сейчас визжал. Ну или как Дерек…

Отмахнувшись от внезапных воспоминаний, Хаджар призвал внутреннего дракона и Черный Клинок.

Эйнен же, постоянно меняя местами космос со звездами и облака, поднырнул под пиратский бриг. Вынырнув с другой стороны, но не поднимаясь выше «аэрлинии», Эйнен, обнажая посох-копье и призывая Радужную Обезьяну, оттолкнулся от лодки.

Взмыв в небо, он пробив копьем защитную сферу на корабле, вонзил его в корму и начал постепенно забираться на палубу.

— Что ж в тебя вселилось-то, — причитал Хаджар. Одновременно с этим, так же пробив щит и вонзив меч в борт, начал подниматься наверх. — А ведь был тихим таким махинатором… а тут…

— Где твой дух морей, варвар?! — Хаджар, хоть и не видел лица Эйнена, но подозревал, что тот улыбается до самых ушей.

— Дух морей… дух морей… — кряхтел Хаджар. — В доме праотцов я видел ваши корабли, лошадей и прочие богомерзкие транспортные средства.

В ответ на это Эйнен только рассмеялся. Когда на палубе, перебежав на второй борт, не увидели лодки, то прошло всего несколько секунд, как прозвучала зычная команда.

Пираты, свесившись вниз, начали поочереди разряжать ручные арбалеты. Болты, окруженные плотной энергией, свистели мимо.

— Этот фрегат будет моим! — Радужная Обезьяна, окутавшая Эйнена, ударила бронированным кулаком. Пробив корму, она рывком отправила Эйнена в короткий полет, закончившийся яростной схваткой на верхней палубе.

— Что бы хоть еще раз я с ним на корабль поднялся, — процедил Хаджар.

Разжав руки, Хаджар повторил тот же трюк, что и во дворце Да’Кхасси. Плащ Хаджара, взметнувшись черной лентой, обвил рукоять исчезающего меча, а затем рванул Хаджара вверх. Тот, приземлившись на палубу, мгновенно обнажил Черный Клинок.

Хаджар тут же поднырнул под острую, короткую саблю. Отскочив назад, второй удар он принял на плоскость клинка. Перед ним стоял низкорослый, разудалый юноша в каких-то цветастых одеждах.

Излучая ауру небесного солдата средней стадии, он держал в руках изогнутый кинжал и широкую саблю. Таких как он на палубу высыпало под полсотни. Хаджар с Эйненом, который уже успел положить на палубу двух пиратов, стояли спина к спине.

— Мне кажется, или это была не самая светлая из твоих идей, — прошептал Хаджар, поудобнее перехватывающий клинок.

Понятное дело, пираты решили не давать возможности своим предполагаемым жертвам, составить план. Окружив их тесным кругом, он попытались засыпать друзей градом арбалетных болтов, но те отлетали от радужной брони теневой обезьяны.

Та, внезапно увеличившись в размерах, накрыла собой еще и Хаджара. Тот, впервые оказавшись внутри, внезапно ощутил себя будто бы в живой крепости.

— Я прорываюсь к пороховым трюмам, — Эйнен сделал выпад оружием. В ту же секунду за его спиной появился Дух-ПосохКопье. Обезьяна, схватив его, повторила движение островитянина. Силы в нем было столько, что одного из пиратов не просто пронзило, а буквально разорвало на мелкие кусочки. Внутренние органы и крови, дождем и градом пролились на головы джентльменов удачи. — А ты свяжи боем офицером и капитана корабля.

Хаджар сделал широкий взмах мечом. Длинный, яркий разрез, сорвавшийся с лезвия его клинка, полосой смерти пролетел сквозь ряды пиратов. Десяток из них мгновенно отправился к праотцам, а остальные, которым посчастливилось попасть лишь на край удара и кто успел возвести защиту, отделались легкими ранениями.

Буквально выкосив себе тропу для обзора, Хаджар посмотрел на капитанский мостик.

— Да сколько же вас?! — выкрикнул Хаджар.

На мостике, вальяжно положив руку на борт, сидела адепт весьма отталкивающей внешности. С первого же взгляда Хаджар понял, что в ней было что-то такое, что роднило её с двумя другими пиратками, с которыми он уже сталкивался ранее.

Вот только силы она была куда как большей, нежели её сестры… ну или дочери. Она находилась на уровне Рыцаря Духа последней, пиковой стадии. При этом её, казалось, вообще не заботило сражение. Она подбрасывала золотую монету какого-то южного королевства.

Ниже, около мостика, стоял с десяток офицеров. Все, как один, бывалые вояки с кучей шрамов и уровнями развития от начальной стадии Рыцаря Духа, до развитой.

— И почему именно я должен биться с этими бугаями? — не то, чтобы Хаджар боялся или был против, просто решил повозмущаться для проформы.

— А ты знаешь, как правильно взрывать пороховые трюмы?

Хаджар задумался. Из-за этого он едва не обзавелся не предусмотренным природой, арбалетным болтом прямо между глаз.

В последний раз, когда он пытался разобраться c пиратским кораблем, то попросту превратил его в груду щепок, парусины и плавленого металла.

— Справедливо, — Хаджар поднял в воздух кулак.

Эйнен ударил по нему своим и бросился в сторону трюма. Орудуя копьем на манер лопастей веретенной мельницы, он в буквальном смысле прорубал себе дорогу к трюмам.

— Ну ладно, — Хаджар взял меч обратным хватом. — Одним пиратским судном больше, одним меньше, но вы мне расскажите, кто именно вас нанял!

Крутанувшись на пятках, Хаджар, выходя из движения, использовал стойку Крепчающего ветра. Сорвавшийся с лезвия меча поток ветра мгновенно обернулся высоким смерчем, который мгновенно вырос до размеров центральной мачты.

Пираты, Небесные Солдаты, попадающие под его бритвенно острые стенки, исчезали в кровавом серпантине. В месте, где стоял Хаджар, внезапно появилась дыра вплоть до первой палубы. Сам же Хаджар, оборачиваясь шлейфом черного тумана, танцующим драконом взвился между пиратами.

Каждый удар его меча тянул за собой непроглядную тьму, в которой находили свою смерть Небесные Солдаты. Причем в данном случае это название звучало как дешевый каламбур.

Разрезы, который с каждым новым взмахом клинка, разлетались по округе, буквально выкашивали адептов. Те, кто раньше казался чем-то мифическим и всесильным, теперь десятками гибли под неудержимым натиском Хаджара.

Ярость бурлила в нем, а сила клокотала в руках и в мече.

Увернувшись от секущего удара, Хаджар поднырнул под руку врага. Крутанув мечом, он пронзил им живот противника. Черный Клинок с радостью принял те крохи Духа, что смог развить в себе простой пират.

Мгновенно превращенный в мумию, он полетел под ноги бегущим. Те, падая друг на друга, отправлялись к праотцам еще в полете.

Хаджар, пригибаясь, наотмашь ударил клинком. Тот прошелся сквозь шею каждого из падающих. Таких быстрых, легких касаний, хватало чтобы забирать дух из тел противников.

— Не так быстро!

Прямо на ходу троих из офицеров окутывали атефактные доспехи. Причем каждый из них излучал силу не ниже уровня Императорского.

У двоих в руках были короткие секиры, а вот последний держал тяжелый меч. Пусть не императорского, а небесного уровня, он весил, по меньшей мере, целую тонну.

Хаджар внезапно обнаружил себя посреди островка, освобожденного пиратами. Те, выстроившись в круг, потрясали оружием и подбадривали своих офицеров.

— Достопочтенный Ральф, достопочтенный Геремен, — все так же играясь с монеткой, отдавала команды капитан пиратов. — проследите, чтобы наш второй гость не заблудился в трюмах.

— Да, капитан.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 640**

Двое офицеров, которых так же окутывала разномастная броня, сделанная явно не на заказ, а добытая в бою, расталкивая простых пиратов, направились к лестницей, ведущей на нижние палубы и в трюмы корабля.

Еще двое, самых сильных — Рыцарей развитой стадии, остались стоять поодаль капитана. Та, поймав на лету монету, убрала ногу со стола и посмотрела в глаза Хаджару.

— Ты, уже, наверное, знаешь, что нас наняли отыскать тебя и привезти к заказчику.

— Знаю, — кивнул Хаджар. — и если ты скажешь мне, кто ваш заказчик, то…

— Что, отпустишь меня? — засмеялась капитан пиратов.

— Нет, — покачал головой Хаджар. — в этом мире уже есть человек, который жаждет моей смерти. Двух таких мне не нужно.

— Тогда, боюсь, тебе нечего мне предложить.

На деле Хаджар и не собирался ничего предлагать капитану пиратов. Он лишь надеялся потянуть времени столько, чтобы Эйнен успел разобраться с пороховыми бочками и пиратами.

Но капитану знать об этом не требовалось.

— Но могу подарить тебе более легкую смерть, чем ожидала их, — Хаджар указал себе за спину. Туда, где на палубе лежала прорубленная среди пиратов тропинка, укрытая трупами в виде высушенных мумий.

— Заманчиво, — протянула капитан пиратов. Она, запрокидывая за плечо косу толстых, серых волос, даже сделала вид, что задумалась. А затем, резко выхватив воткнутый в стол кинжал, указала им на Хаджара. — Вот, что я тебе скажу, мальчик. У меня действительно есть на тебя заказ и моя репутация мне дорога.

— Значит не выдашь заказчика.

— Не выдам… но и ты его лицо, даже перед своей смертью, не увидишь.

Хаджар внимательно вгляделся в глаза капитана пиратов. Все же не сестра…

— Ты убил моих дочерей, мерзавец, — она сжала кинжал так крепко, что тот начал слегка скрипеть. — Двух моих единственных дочерей… Так что сегодня ты не умрешь… Нет-нет. Когда мои ребята схватят тебя, то этим самым кинжалом я отрежу твое мужское естество и вставлю тебе же в задницу. Затем вырежу зуб за зубом и ноготь за ногтем. А после этого медленно спущу с тебя кожу. И, пока ты будешь все еще жив, привяжу к мачте, чтобы птицы склевали тебя до костей.

Хаджар, поняв, что переговоры зашли в тупик, не стал размениваться на лишние слова и угрозы. Он сделал легкий, рубящий удар, каким обычно смертные мальчишки развивают мышцы, необходимые для фехтования.

Вот только в этом, казалось бы, простом ударе, содержалось столько воинствующей ярости, что пираты в первых рядах круга отшатнулись.

В небе над кораблем разрослась черная, грозовая туча. Из неё мгновенно спустился дракон, чье тело выглядело как огромный меч.

— Возьму на себя! — офицер-пират, вооруженный тяжелым мечом, рванул вперед. Меч-дракон, спускавшийся с неба с неимоверной скоростью, ударил о меч пирата. — Разберитесь с ублюдком!

Позади офицера, решившего принять на себя удар Лазурного Облака, вспыхнул Дух. Он, представ в образе буревестника, мгновенно слился с самим пиратом.

Вокруг него закружился поток белой энергии, который, влившись в клинок, буквально отрастил этому и без того гигантскому мечу два широких крыла. Те, распахнувшись на десятки метров, сетью из перьев опутали дракона.

Пират рычал, напрягаясь из последних сил, он держал удар, который, что неожиданно, полностью сковал его движения. Чтобы просто Небесный Солдат блокировал Рыцаря Духа?!

Немыслимо!

— Ты покойник, сухопутный ублюдок.

Два офицера спокойной, прогулочной походкой шли в сторону Хаджара. Оба они были уверены, что Хаджар не сможет прервать свою технику. Ведь минус любого такого удара заключался в том, что будучи заблокированным, он сохранял связь с нанесшим его адептом.

А разорви нить этой связи и на пару мгновений окажешься полностью отрезан от собственного энергетического тела. И, может для слабых адептов и практикующих это почти ничто, то для битвы на уровне Рыцарей подобный срок означал разницу между жизнью и смертью.

— Я уже жду не дождусь, когда капитан продемонстрирует свое мастерство в пытках, — грохотало из-под шлема одного из пиратов. — О твоих страданиях в тавернах будут ходить легенды!

Хаджар, дождавшийся, когда пираты подойдут на максимально близкое расстояние, внезапно сверкнул хищным, нечеловеческим оскалом.

— Или о твоих, — прорычал он.

Черный дракон-меч, спустившийся из грозовой тучи, исчез. Сеть из паутины сомкнулась в пустоте, а пираты, стоявшие перед Хаджаром, так ничего и не успели понять.

Они точно знали, что невозможно мгновенно оправиться после разрыва связи с техникой. И, что не удивительно, офицеры были правы. Вот только они не предполагали, что Хаджару потребуется куда меньше времени, чем требуется простым адептом.

Его укрепленное энергетическое тело с расширенными и увеличенными меридианами могло пропускать куда больше энергии, чем могли себе представить пираты, никогда не сражавшиеся до этого с элитой мира боевых искусств.

Хаджар действительно на краткий миг потерял связь со своим Ядром. Но этот срок был столь краток, что воспользоваться им смог бы разве что Повелитель, да и то если бы постиг как минимум ступень Оружия в Сердце.

Обернувшись шлейфом черного тумана, Хаджар проскользил к офицеру, стоявшему справа. Так он смог бы сократить движение меча, а значит — приблизить момент смерти пирата.

Стоит отдать должное, Рыцарь-офицер двигался быстро. Достаточно быстро, чтобы прослыть среди пиратов и моряков опасным противником. Но для Хаджара эти движение практически ничем не отличались от потуг рядовых матросов дотянуться до него своими саблями.

Не блокируя удар, Хаджар слегка качнул корпусом. За спиной Рыцаря уже начинал формироваться его дух, но это происходило слишком медленно.

Секира пролетела в сантиметра от носа Хаджара. А тот, развернув меч под углом, ударил наискосок. Черный клинок прочертил пространство. Разрез, сорвавшийся с его лезвия, протянулся уже за спиной рассеченного надвое Рыцаря Духа.

Императорская броня смогла лишь на треть ослабить силу удара, но не более. Не обладавший сколь-либо значимой техникой укрепления плоти, пират оказался рассечен от правого плеча и до левого бедра.

Вот только на доски палубы падали не два куска кровоточащей плоти, а рассыпающие прахом осколки мумии. Императорский доспех, пусть и поврежденный, потеряв связь с хозяином, мгновенно исчез внутри пространственного кольца Хаджара.

Даже такой, он все же мог стоить каких-то средств в Зале Славы. Размениваться даже такими мелочами Хаджар не собирался. Он уже и так слишком много потратил из отпущенных ему семи лет.

Второй пират, стоявший рядом, уже замахнулся секирой. У него было чуть больше времени, чем у менее удачливого собрата по оружию. За его спиной так же вспыхнул Дух-Буревестник, а секира окуталась яростной энергией.

— Полет…

Но, даже так, он не успел произнести и названия своей техники. Еще до того, как полностью развеялись осколки исчезающей мумии, Хаджар уже вновь превратился в шлейф черного тумана.

— Весенний Ветер! — на ходу, не теряя времени и момента, он сделал стремительный выпад мечом.

Черный луч, обернувшийся клыком дракона, пронзил шлем, а затем и череп пирата. Секира выпала из ослабевших рук, а сам рыцарь начал падать на колени.

У Хаджара не было времени добивать его в ближнем бою или подбирать доспех. Он знал, когда можно было позволить себе роскошь сбора трофеев, а когда стоило побороться за жизнь.

Не останавливаясь, и не смотря в сторону падающего офицера, он добрался до третьего. Того, что держал в руках тяжелый клинок.

Крылья по бокам титанического меча вновь расправились и сетью накрыли палубу. Но, как бы быстро не сплетались паутина из перьев, Хаджар был быстрее.

Он лавировал между ними так же легко и плавно, как пушинка танцует среди потоков воздуха.

— Осенний Лист! — прямо в движении хаджар представил, как четыре листа падают с ветки осеннего дерева. А следом за ними четыре разреза, формируя квадрат, ударили по пирату.

Его руки, ноги и голова, оставляя за собой кровавый шлейф, разлетелись в разные углы палубы. Тяжелый меч вонзился в доски.

Круг, который недавно сформировали пираты, начал расти. Каждому, кто видел стремительную схватку, показалось, что на рукоять вонзившегося в палубу огромного клинка приземлился вовсе не человек, а зверь.

Хищник…

Монстр…

А может и самый настоящий дракон. Истинный Хозяин Небес.

— Ты следующая! — прорычал Хаджар и в голосе его не звучало ни единой человеческой нотки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 641**

Капитан, которую постепенно покрывали платины Императорского доспеха, а в руках появились две широкие, листовидные сабли того же уровня, вскочила на ноги.

— Взять его! — командным тоном выкрикнула она.

Рядовые пираты дрогнули, но, собравшись с духом, бросились в воистину самоубийственную атаку. Хаджар, понимая, что его банально блокируют, не стал экономить энергию.

В конце концов, благодаря Эйнену, в его пространственном кольце появилось даже больше чем достаточное количество энергетических пилюль. Хаджар был готов к битве и не такого масштаба.

Ударяя мечом наотмашь, он сконцентрировал в нем максимальной количество энергии и мистерий, которые когда-либо собирал воедино.

— Черный Ветер!

Следом за ударом Черного Клинка пространство рассекла его семнадцати метровая копия. Огромный меч, созданный из всепоглощающего мрака, тянул за собой силуэты сотен миниатюрных драконов. Каждый из них на деле являлся маленьким разрезом, слившимся с эхом от удара.

Простые Небесные Солдата, многие из которые даже броней не разжились. Что они могли противопоставить такой ярости и мощи.

Одним таким ударом, накрыв огромную площадь, Хаджар мгновенно отправил к праотцам по меньшей мере пять десятков Небесных Солдат. Примерно столько же разлетелись по сторонам. Покрытые страшными, резанными ранами, они либо испускали дух, либо успевали принять целительные зелья и пилюли.

— Демонов монстр! — взревел Рыцарь развитой стадии.

Обнажив длинный, узкий клинок, он бросился на Хаджара. Позади него расправил крылья все тот же буревестник. Почему у всех Рыцарей пиратов оказался один и тот же Дух, Хаджар не знал, да и времени разбираться в этом вопросе у него не было.

— Первый достойный противник за вечер, — хмыкнул Хаджар.

Удар меча, окутанного белым светом, он принял на плоскость Черного Клинка. Поток белого света, пропитанного мистериями уровня Владеющего, прокатился по палубе. Тем небесным солдатам, которым не повезло оказаться на его пути, повезло куда больше, чем жертвам Черного Ветра.

Их лишь поверхностно ранило и отбросило назад, но никого из них не убило и не покалечило.

Сам же Хаджар внезапно понял, что даже этот Рыцарь не может создать давления, достаточного, чтобы заставить Хаджара биться за пределом его возможностей.

Эта битва для него все еще не была гранью, между жизнью и смер…

Мощный удар в бок отбросил Хаджара на несколько метров. Пролетев по воздуху, он врезался спиной в мачту. Так, покачнувшись и затрещав, каким-то чудом смогла устоять и не развалиться.

Хаджар, понимая, что отдышаться ему не дадут, вновь оборачиваясь шлейфом черного тумана, используя стойку Ветра, мгновенно переместился в сторону. Сделал он это весьма вовремя.

В то место, где он недавно стоял, прилетел воздушный кулак. Отбрасывая металлические отблески, он пробил верхнюю палубу, а сам Хаджар увидел, как с другой стороны его обходит рыцарь, чьи руки были закованы в огромные боевые перчатки.

Каждая из них принимала форму сжатых когтей все того же буревестника. И, что не удивительно, именно эти Духи парили за спинами второго офицера и капитана.

Втроем они взяли Хаджара в подобие треугольника, где центром фигуры выступал сам Хаджар.

— Ну, может так будет немного инт…

— Небесный Пожар! — глаза капитана вспыхнули энергией и силой.

Её сабли окутал самый настоящий огонь. Скрестив их над головой, она обрушила клинки в крестообразном, рассекающем ударе. Буревестник за её спиной расправил крылья и пронзительно закричал. В ту же секунду крестообразный удар скрещенных клинков пламени вспыхнул и поменял окрас.

От жара синего огня, достигавшего в размерах пяти метров, тянуло силой Пикового Рыцаря, находящегося где-то поблизости от осознания ступени Оружия в Сердце.

— «Откуда в пиратах такие таланты?» — поразился Хаджар.

— Спокойный ветер! — нисходящий поток ветра, накрывая площадь в полсотни метров, ударил по фрегату. Тот ощутимо качнулся. Палуба заскрипела. Доски затрещали, а в небо дробью полетели не выдержавшие усилия заклепки.

Атака капитана корабля мгновенно потеряла в силе. Её синий цвет сменился на привычный оранжевый, а размерами она сократилась до двух с половиной метров.

Но этого было не достаточно. Справа на Хадажра уже летела серия ударов воздушных металлических кулаков. Каждый из них мог с легкостью пробить насквозь форт смертных или отправить к праотцам не защищенного Небесной броней истинного адепта.

Когда кулаки уже почти достигли цели, то их остановил возникший в воздухе дракон-меч. Стойка «Шелест в кроне» как нельзя лучше подходила именно для таких ситуаций.

Вот, только, «создавая её» Хаджар, в силу ограниченного, на тот момент, опыта, не предполагал, что его может ждать подобная битва.

Кулаки черный дракон-меч заблокировал, но слева на Хаджара обрушился белый меч. Выросший в размерах, энергетический луч, отдаленно напоминающий удары самого Хаджара, ударил ему в живот.

Не успевая заблокировать или увернуться от широкого взмаха, Хаджар банально выставил перед собой руку. Его зов уже достиг крепости Небесной Брони, а само тело преодолело уровень Духа.

Луч, сумев рассечь перчатку брони Зова, надрезал кожу, а затем замер. Сказать, что пираты удивились тому, что Небесный Солдат смог «голыми руками» остановить удар — не сказать ничего.

И все же, Хаджар, погасивший силу энергии и мистерии меча, не смог остановить банальной инерции. Приняв на себя подобный удар, он буквально взмыл в воздух.

На этот раз полет не ограничился несколькими метрами. Пролетев спиной назад едва ли не двадцать метров, Хаджар ударился в бочку. Разбив её в дребезги, он успел схватиться за мачту. Ту самую, в которую уже прилетал и в прошлый раз.

На этот раз не выдержав давления, она, все же, треснула.

Хаджар, мгновенно составивший план дальнейших действий, используя все ту же инерцию, не размыкая хватки, используя мачту, будто шест, развернулся, а затем, направляя энергию в ноги, со всей силы ударил по ней.

Корабельная мачта, шириной в метр и длиной в двадцать раз большей, превратившись в огромной копье, понеслась в сторону Рыцаря-бойца.

Хаджар же, стоя на её навершии, выглядел готовившимся к прыжку хищным зверем. Пират, которому предназначалось стать жертвой снаряда, буквально запылал энергией.

— Алый рассвет!

Энергия мгновенно окрасившись в красным, стекла по плечам в сжатые кулаки. Крича, Рыцарь начал наносить в воздух стремительные удары. Каждый из таких, превращаясь в алый шар, врезался в мачту.

Они крошили её, выбивали щепки, но как бы не старался Рыцарь, а дерево, из которых делали небесные корабли, было крепче каленой стали.

Намного крепче…

Импровизированное копье пробило не только Рыцаря, отправляя того к праотцам, но и несколько палуб. Хаджар, в момент столкновения с кораблем, оттолкнулся, чем только усилил удар снаряда.

И, сам того не подозревая, сделал он этот как раз вовремя. Стоило только копью пронзить и буквально разорвать Рыцаря, как корабль вздрогнул и начал терять высоту. Причем дрожание не исчезло, а только нарастало, пока палуба не заходила ходуном.

Местами доски проваливались внутрь, исчезая среди криков матросов и треска вечно-голодного, пожирающего все на своем пути, огни.

Эйнен-таки добрался до пороховых трюмов. Вот только, видят Вечерние Звезды, сделал он это совсем не вовремя!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 642**

Приземлившись на палубу, Хаджар мгновенно отпрыгнул в сторону. Прямо у него под ногами, рассекая доски Камнедерева, в небо выстрелил столп яростного пламени.

Хаджар сперва подумал, что капитан использовала одну из своих техник, но потом понял, что это лишь взрыв одной из бочек в пороховом трюме.

А еще он осознал, что таких бочек…

В ту же секунду еще два ревущих столпа, мгновенно испепеляя нескольких неудачливых пиратов, устремились к звездам. Задевая мачты и паруса, они постепенно укутывали снижающийся корабль в саван ревущего пламени.

Вскоре, создавая какую-то дикую симфонию, они то и дело пронзали корабль, чтобы вырваться с верхней палубы и рассеяться, забрав с собой чью-то жизнь.

— Даже если я здесь умру, ублюдок, — капитан, будто предчувствуя куда ударит следующий столп, протянула в разные стороны свои сабли. — то ты умрешь вместе со мной.

Два огненных шторма, куда большего размера чем предыдущие, вырвались на свободу. Они с жадной страстью лизнули листовидные сабли. Вопреки всем ожиданиям, огонь, вызванные взрывом алхимического пороха вовсе не расплавил клинки.

Каплями пылающей крови языки пламени стекли по саблям. Как только они дотронулись до рук капитана, та закричала от боли. Её серые волосы разметались по плечам, а пламя с радостью начало пожирать и их.

Во всяком случае — так сперва казалось.

Но, спустя несколько мгновений, стало понятно, что огонь вовсе не сжигает капитана, а окутывает её и без того Императорскую броню чем-то вроде покрова. Когда же за спиной пирата появилась птица, то Хаджар окончательно убедился в своей догадке.

Капитан пиратов владела чем-то вроде очень слабого Зова. А за спиной у неё размахивал крыльями вовсе не простой буревестник, а огненный. Языки пламени заменяли ему перья, а синие всполохи — крылья и когти.

Окутанная пламенем, она явно терпела сильную боль.

— Капитан, вы…

— Заткнись! — наорала огненная бестия на офицера. — Он убил моих дочерей, а я убью его. Полет Буревестника!

Она выписала саблями запутанную фигуру. Линии сечений, которые оставляли её клинки, сплелись в огненный шар из которого постепенно проявлялись очертания когтей, клюва и крыльев.

Удар капитана, созданный из десятков скоростных сечений и выпадов, устремился в сторону противника. Пролетая над досками палубы, техника капитана оставляла на них широкие шрамы, которые мгновенно покрывались черной сажей.

От техники веяло силой, которая могла бы сравниться с одним из элитных учеников. Остановить такую голыми руками не смогла бы и Анис, даже учитывая её артефактную броню и технику укрепления плоти.

И, может, Хаджар просто использовал бы Черный Ветер, если не тот факт, что в данный момент он сражался не с одним противником.

Старший офицер пиратов вновь обернул меч белым светом. Только на этот раз, вытянув его перед собой на манер копья, он начал наносить быстрые, точные выпады.

Каждый из них превращался в небольшую птицу, оставляющую за собой шлейф из белого света, внутри которого присутствовали мистерии уровня Владеющего.

И, уже подготовив защитную стойку, Хаджар никак не ожидал, что летящие по прямой десятки белых лучей-птиц начнут менять траекторию.

— Проклятье, — выругался Хаджар. — Спокойный ветер!

Очередной удар нисходящего потока воздуха заставил и без того пострадавший фрегат затрястись с удвоенной силой. Но в отличии от предыдущего использования стойки, на этот раз это не возымело должного эффекта.

Белые выпады офицера, соединившись в одну белую птицу, закружились над своей огненной копией.

Хаджар, обернувшись шлейфом черного тумана, моментально разорвал дистанцию. Путь к отступлению преграждали рядовые пираты. Трясущиеся от страха Небесные Солдаты, которые впервые в жизни столкнулись с подобными Хаджару.

Они, возможно, слышали об элитных учениках столицы, но лично никогда их не видели.

На каждого Хаджар тратил лишь по одному, скоростному удару. Их высыхающие мумии, осушенные Черным Клинком, врезались в синий клюв огненного буревестника. Но этого нисколько не замедляло технику, а лишь делало её сильнее и жарче.

Поняв, что не успевает ускользнуть из-под удара, Хаджар остановился и занял максимально защитную позицию. Внезапно он понял, что в наборе всех его стоек нет ни одной защитной. А на использование «Шелеста в кроне» у него уже не хватало времени.

— К Высоком Небу! — Хаджар замахнулся клинком в рубящем ударе. Если он уничтожит огненный удар, то белый, возможно, сильно его ранит, но не прикончит, чего не скажешь о технике капитана. — Черн…

Хаджар уже собрал необходимую энергию и вложил в неё мистерии Духа Меча. Только использовать свой лучший и самый убийственный удар он не успел.

Палуба, прямо перед его лицом, взорвалась фонтаном щепок и крови. С первой палубы, на верхнюю взлетело сверкающее всеми цветами радуги существо.

Верхняя половина обезьяны, закованная в радужную броню и вооруженная огромным, покрытым острой чешуей, копьем.

— Речной змей! — выпад Эйнена был настолько стремительным, что даже для Хаджара он выглядел сверкающей вспышкой.

Огромная обезьяна, в чьих лапах было сжато Дух-ШестКопье, повторила движения Эйнена. То, что некогда выглядело как зеленый луч, рассекающий пространство, теперь преобразилось в плавник.

Внутри этого самого луча, напоминающего реку, он рассек сперва огненного буревестника, а затем, расчертив пространство широким зигзагом, ударил и белую птицу.

Хаджар уже несколько раз видел, как Эйнен применяет свой быстрейший из выпадов, но еще никогда прежде островитянин не поражал им сразу две цели. Причем цели, которые стояли вовсе не на одной линии.

— Капитан твоя!

Оттолкнувшись от палубы, обезьяна взмыла в воздух. Десятки, сотни её выпадов, породили не просто капли воды или камни техники «Скалистого Берега», а самую настоящую прибрежную линию. Десяти метров шириной, с острыми скалами и яростными прибоем, она ударила по офицеру.

— Ох, — только и смог выдохнуть Хаджар.

Эти полтора месяца Эйнен явно не потратил на ухаживание за Дорой. Островитянин стал намного сильнее, чем когда они расставались. А его понимании Духа Шеста-Копье углубилось и укрепилось.

— Ну ладно, — Хаджар посмотрел на капитана. Техника, находившаяся на уровне элитной, явно не далась Рыцарю даром.

Она тяжело дышала, а огонь, прожигая броню, постепенно оставлял на ней страшные ожоги. Сцепив зубы, рыча, она терпела жуткую боль.

Хаджар отшатнулся. Не от испуга. А потому, что воочию увидел ожившую метафору о сгорании в пламени мести.

— Кто заказчик? — спросил Хаджар. — Ответь и не умрешь так.

Хаджар вновь указал на одну из высушенных мумий.

Корабль дрожал. Он все быстрее и быстрее падал сквозь облака. То и дело палубу пронзали столпы пламени. Пираты, поспешно отвязывая спасательные шлюпки, старались покинуть судно.

Никто из них и не догадывался, что им это сделать будет не суждено. Дора, пришедшая в себя, во всей красе гордо стояла на самом краю лодки.

Каждый раз, когда кто-то пытался сбежать, она наносила один удар своим тяжелым молотом. За её спиной сиял самый настоящий иероглиф Леса. Самый редкий и самый могущественный из трех подвидов Духа, он дарил своему обладателю воистину чудовищные силы.

И именно их сейчас и лицезрел Хаджар. Сила переполняла Дору и каждый удар её молота порождал невидимое, но ощущаемое землетрясение. Оно в щепки разбивало спасательные шлюпки и буквально развоплощало сбегающих с корабля пиратов.

— Капитан гибнет вместе с судном, ублюдок, — процедила Капитан. — Смерть Буревестника!

Хаджар широко открыл глаза. Он слышал о подобном, но до этого момента никогда не видел самоубийственных техник.

— Проклятье! — выругался он.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 643**

Огненный саван, окутавший капитана пиратов, вспыхнул с новой силой. Окрасившись синим цветом, он вырос до трехметровой высоты.

Доски под ногами капитана начали постепенно превращаться в уголь. Дух-Буревестник за её спиной, так же закричав, будто чувствуя настоящую боль, принял тот же окрас, что и самоубийственная техника.

Аура силы капитана возросла настолько, а жар был так силен, что стоявшие на расстояние в двадцать метров пираты, Небесные Солдаты, начали кричать от боли.

Их кожа пузырилась, а волосы тлели. Многие, не выдержав, бросались за борт. Смерть в облаках казались им более легким исходом, нежели участь сожженного или высушенного заживо.

Хаджар не ошибся бы, если сказал, что в данный момент сила капитана пусть и не достигла уровня Повелителя, но и Рыцаря Духа оставила позади.

Путь развития был велик и сложен, а так называемые «ступени и стадии» служили не более, чем путевыми камнями. Но что именно находилось между этими камнями? Лишь сила.

И сейчас он, сила, переполняла капитана пиратов.

— Умри! — закричала она.

Её движения были быстры. А синее пламя, Зовом окутавшее мать, потерявшую двух дочерей, раскрылось широкими крыльями. Не только горячие, но и невероятно острые, они с легкостью разрезали все, что встречалось у них на пути.

Начиная от пиратов, которые, распадаясь на части, еще успевали кричать от боли, когда их пожирало синее пламя. Заканчивая широкими мачтами, которые с треском и грохотом летели в сторону и без того разваливающегося корабля.

Каждый шаг капитана, которая и сама уже обернулась сгорающей в собственном пламене птицей, оставался на палубе в форме пылающего и прожигающего доски следа.

Хаджар нисколько не сомневался, что если примет удар клюва — скрещенных сабель, в жесткий блок, то сгорит вместе с капитаном.

— Варвар! — раздался крик.

Краем глаза Хаджар заметил Эйнена. Тот уже развеял Зов и Теневую Обезьяну. Он стоял на борту и держался за снасти.

Рядом с ним лежал труп пронзенного в десятках местах Рыцаря-Офицера, позади которого лежал целый холм из раскуроченных трупов.

— Сейчас! — ответил Хаджар.

Он, наверное, мог бы просто сбежать. Находясь рядом с бортом, вместе с Эйненом они бы успели допрыгнуть до лодки Марнил.

А вот капитан, к этому времени, скорее всего либо умерла бы от собственной техники, либо оказалась заперта на падающем корабле.

Но, глядя на то, с какой яростью и самоотдачей сражается капитан пиратов, Хаджар счел своим долгом встретить её последнюю атаку.

Оборачиваясь шлейфом черного тумана. Огненная птица и туманный дракон устремились навстречу друг другу. Перед самым столкновением, Хаджар изогнулся, ударил ладонью по палубе и взмыл в воздух.

Огненная птица пролетела под ним и в момент, когда он оказался над её спиной, Хаджар использовал свою лучшую из техник.

— Черный Ветер!

Черный Клинок обернулся огромной полосой тьмы, которая, будто клык, пронзила капитана пиратов. Её огненный покров на мгновение перекрасился в черный, а затем все исчезло.

От бравого пирата, веками бороздившего небесные просторы двух империй, не осталось даже пепла. Хаджар же, развеяв Зов, который уже постепенно занимался пламенем, рванул к Эйнену.

Позади него корабль уже не просто пронзали, а буквально разрывали огненные столпы. Чтобы там не сделал островитянин, он сделал это по науке.

Не просто поджог пороховой трюм, заставив судно взорваться огненным шаром, а создал нечто вроде ускоряющейся цепной реакции. Вот только как в любой подобной реакции, наступает финал. И именно он — финал, и наступал в данный момент.

— Давай! — Эйнен протянул ладонь.

Хаджар схватился за ней и вместе, в последний момент перед оглушительным взрывом, они прыгнули за борт. Держась за руки, они летели в сторону алеющих на фоне огромного огненного гриба облаков. Но, еще до того, как окунуться в их холодные объятья, оба упали на жесткие доски.

Лодка Марнил, не рассчитанная на подобные выкрутасы, покачнулся и ощутимо просела. Хаджар испугался, что оборвется парус или повредиться волшебный иероглиф, но, все же, те выдержали нагрузку.

Эйнен, кряхтя, дотянулся ладонью до педали и вдавил её в пол. Энергия из кристаллов накопителей, «спрятанных» внутри мачты, полилась в волшебный символ.

Тот засветился, и лодка буквально сорвалась с места. Сделала она это как нельзя кстати, потому что уже спустя секунду на землю полился огненный дождь.

— Проклятье, — снова выругался Хаджар.

Перевернувшись на спину и перевесившись за борт, он смотрел на то, как стремительно исчезает огненный гриб. С неба, даже учитывая, какое расстояние они преодолели, падали пылающие обломки. Порой небо пронзали чьи-то крики. Сперва нарастая, они вскоре стихали, исчезая где-то под килем.

— А как же твое — «этот корабль будет моим?!» — Хаджар вернулся обратно в лодку и распластался на скамье. — Это так ты, Эйнен, корабли захватываешь, да? Разносишь их ко всем Вечерним Звездам!

— Я быстро понял, что втроем мы им управлять не сможем.

Хаджар посмотрел на друга. Тот, покрытый поверхностными ранами, стоял у штурвала и вновь смотрел куда-то вдаль.

— Проклятье, дружище! Я до сих пор не могу понять, когда ты шутишь, а когда нет!

Какое-то время они летели в тишине. На такой высоте должно было быть невероятно холодно. Возможно, так оно и было. Но для истинных адептов простой холод или разряженный воздух не создавали абсолютно никаких неудобств.

А от шума встречного ветра их сберегал защитный купол, который и сейчас мерцал вокруг лодки.

— Простите, — внезапно прошептала Дора. Она, спиной прислонившись к мачте, сидела на дне лодке. — Стыдно-то как… растерялась, будто беззубая практикующая!

Хаджар не сразу понял, что «беззубая» в данном обороте использовалось в переносном смысле. Какое-то время он всерьез размышлял над тем, вырастают ли у эльфов зубы только после того, как они достигают уровня истинного адепта.

— Не страшно, — Эйнен продолжил разговаривать в своей привычной манере — абсолютно сухо и безэмоционально. — Любой, кто впервые оказывается в морском… прошу прощения — небесном сражении, в первые минуты цепенеет.

— С тобой тоже такое было?

Хаджар широко улыбнулся, но так, чтобы этого не видела Дора. Он уже знал эту историю, чего, видимо, не скажешь об эльфийке.

— Я исключение, — ответил Эйнен. Он наверняка не хотел продолжать данную тему, но Дора стояла на своем.

— Почему?

Островитянин повернулся к Хаджару, но тот лишь развел руками. Мол — «сам выкручивайся».

Тяжело вздохнув, Эйнен, все же, решился ответить.

— Моя мать тоже была капитаном пиратского корабля. И родила меня прямо в момент сражения флота нашей семье с государевыми судами.

После этого еще несколько часов они плыли в полной тишине. Дора, скорее всего, все еще обрабатывала недавно полученную информацию.

Живя в столице Дарнаса, в самом сердце всеми уважаемого клана, она, наверное, никак не могла осознать факта, что её друг (возможно, даже больше) на самом деле является пиратом.

Хаджар же, раз за разом, проигрывая в памяти эпизод боя с небесными джентельменами удачи никак не мог понять, что именно так сильно его напрягало.

Внезапно догадка пронзила его сознание и он подошел к Эйнену. Тот, сияя фиолетовыми глазами, смотрел то на звезды, то на море белых облаков.

— Скажи мне, друг мой, — прошептал Хаджар. — а как ты узнал, что я уже участвовал в корабельном бою и абордаже?

— Потому что ты не оцепенел, — как о чем-то само собой разумеющемся ответил Эйнен. — И потому, что «Крылья Рух» были утеряны. Поверь мне, я знаю, что значит «утерянный корабль».

Больше в эту ночь они ни о чем не говорили.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 644**

Только к утру, даже несмотря на сумасшедшую скорость небесной лодки, они смогли достигнуть границы пустошей. И поняли это вовсе не потому, что увидели знакомые Доре и Эйену, уже здесь побывавшим, просторы. Даже Хаджар понял, что они подлетают к чему-то аномальному.

Все это время, что они провели в небе, они часто встречали попутные суда. Порой их провожали птицы или иные существа.

Порой даже столь огромные, то их путали с тучами или облаками. Благо, эти небесные монстры находились от них так далеко, что не обращали ровно никакого внимания.

Небо над Империей было ничуть не безопаснее, чем её бескрайние леса, долы, равнины и горы. В нем, как и везде, скрывались свои собственные тайны и опасности.

Но, в какой-то момент, исчезли встречные и попутные суда, пропали патрули, птицы и монстры. Небо, за исключением облаков и постоянно снижающей скорость лодки, опустело.

Когда Хаджар уже собирался задать соответствующий вопрос, то прямо перед ними в небе из облаков всплыл огромный иероглиф.

И, когда Хаджар говорил огромный, то имел ввиду настолько исполинский, что на нем мог бы уместиться целый город. Но, самое ужасное, что Хаджар не чувствовал силы, исходящей от иероглифа, что могло означать лишь одно — его сила находилась за пределами Безымянного уровня.

Сканирование нейросетью так же не принесло ровно никаких результатов. Она не смогла проанализировать то, о чем не имело понятия даже подсознание Хаджара.

— Что это, к Высокому Небу, такое? — выдохнул Хаджар.

— Останки древнего королевства, — с почтением и поклоном в сторону иероглифа, ответила Дора.

— Какого еще королевства?

— Увидишь.

Эйнен, выкрутив штурвал, начал постепенно снижать скорость. Скоро, пронзив облака, они оказались на высоте нескольких километров. Опять же, даже такое быстрое снижение, никак не повлияло на самочувствие троицы.

Истинные адепты плевать хотели на простые перегрузки, которые, наверное, уже убили бы простого смертного.

И то, что открылось взгляду Хаджара, действительно кроме как пустошами назвать было сложно. Огромные пространства, укрытые невысокой растительностью и красным песком. Редкие деревья выглядели так, будто их недавно сжег лесной пожар.

Горы и холмы были усеяны какими-то, даже с виду, безумно древними развалинами. Местами можно было заметить осколки построек, высотой превышающих гору, на которой стояла школа «Святого Неба».

Иногда просторы красной, от песка, земли и сухой, желтоватой травы, рассекали остатки некогда широких и красивых каменных дорог.

В редких случаях взгляд Хаджара цеплялся за какое-то мельтешение. И, видят Вечерние Звезды, учитывая то, на какой высоте они находились, он не захотел бы сталкиваться вблизи с тем, что там мельтешило.

Кем бы ни были эти существа, вблизи они были бы размером с целый замок.

— Этого, древнего королевства, — пояснила Дора.

— Никогда не слышал о том, чтобы в Пустошах кто-то жил.

— И не услышишь, — Дора поправила висящий за спиной молот. По какой причине она не убирала его в пространственный артефакт знала, наверное, лишь она одна. Ну, может, еще и Анис, которая тоже этого, отчего-то, не делала. — В Пустошах уже тысячи веков никто не живет.

Хаджар еще раз окинул взглядом бескрайние просторы. Все выглядело так, будто эти земли были оставлены лишь недавно — два, может три века назад. Но никак не десятки тысяч лет.

А если земли, спустя столько времени, так сохранились, значит, кто бы здесь не построил свое государство, делал это на совесть.

— А тот иероглиф, он…

— Запирает небо, — Эйнен еще раз выкрутил штурвал и лодка слегка изменила курс. Теперь они не просто снижались, а планировали в сторону высокого замка. — Такие летают по границе всех Пустошей. Они не позволяет ничему и никому преодолеть их периметр.

— По границе всех Пустошей? Но ведь эти территории…

— Огромны, да, — перебил Эйнен. — я тоже удивился, когда увидел их в первый раз. Но в ближайшее время, пока не уйдем вглубь, мы их еще увидим. Иногда они снижаются и…

— Падают, — закончила за островитянина Дора. — Наставники говорят, что через сотню, полторы, веков, они и вовсе упадут и тогда небо над Пустошами снова будет открыто.

— И как только это произойдет, то территорию разроют вдоль и поперек, — догадался Хаджар. — А пока небо закрыто, то никто особо не хочет тратить силы на поиски мифических кладов.

К этому времени они уже влились в поток других лодок и бригов. Среди множества самых разных парусов и гербов, Хаджар увидел и несколько знакомых. Он заметил и скрещенные внутри странного иероглифа мечи — герб дома Хищных Клинков.

Увидел и изображение лошади и мешка — символ Тарезов, клана лучших торговцев. По совместительству, что неудивительно, главных кредиторов короны и просто самых богатых людей страны.

В их распоряжении были такие средства, что глава дома, по слухам, мог себе позволить регулярные оздоровляющие процедуры у тетки Доры. И, вроде как, именно это и позволяло ему встречать уже пятое тысячелетие.

Замок же, к которому двигались все суда, выглядел несколько… странно. Хаджар на своем веку уже успел повидать самые разные укрепления.

Начиная простыми деревенскими частоколами и заканчивая монументальными стенами Даанатана, которые, наверное, шириной преодолевали отметки в семь сотен метров.

Но вот то, что стояла у самой границе пустошей, внутри неглубокого ущелья, выглядело воистину странным… если не пугающим.

По стенам всего ущелья, даже с такой высоты, можно было различить многочисленные ловушки. Какие-то заступы, острые ежи, дозорные вышки, рвы и котлованы, внутри которых несли вахту канониры.

Сам же замок выглядел боевой крепостью. Три ряда широких стен, на каждом из которых стояли пушки, а позади, у основания, на земле — ряды мортир. При осаде те должны были стрелять навесом и разбивать подступающие к стенам силы противника.

И, наверное, в самом укреплении такого вида не было ничего страшного или удивительного, если бы не одно «но». Все было бы нормально, если бы крепость стояла на западной границе Дарнаса. Там, где их земли плавно переходили в земли Ласкана.

Но вот Пустоши — самое сердце столицы, и наличие здесь такой крепости выглядело чем-то ненормальным.

— Что это такое? От чего они защищаются внутри страны?

Эйнен с Дорой, будто только и дожидаясь этого вопроса, синхронно улыбнулись. Видимо и сами когда-то задавали такой же вопрос.

— А как ты думаешь, что именно разрушило древнее королевство?

Хаджар повернулся к другу. Что-то ему подсказывало, что он не захочет слышать ответ. Ему даже показалось, что он услышал очень знакомый, пугающий смех одного сумасбродного демона, а потом еще и клекот могильного ворона.

— И что же?

— Ну, по слухам, — Дора попыталась добавить в голос таинственности, но у неё не особо получилось. — Где в пустошах стоят древние врата. Врата, через которые, в наш мир иногда прорываются орды демонов.

— Но не бойся, друг мой, — а вот Эйнен с задачей справился на «отлично». — За все время существования крепости они так ни с кем и не сражались.

— И зачем же мы тогда туда летим?

— Чтобы пройти контроль. Без специального артефакта вход в Пустоши невозможен.

— Закон?

Вместо ответа островитянин лишь указал пальцем в небо. Там все еще можно было различить очертания титанического иероглифа. Вот только Хаджар смотрел вовсе не в облака, а на землю.

Проклятье… Проклятье!

Врата демонов? Хельмер, который играет в свои игры?!

Видят Вечерние Звезды — как же он ненавидел интриги!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 645**

Небесный порт замка выглядел так же, как и во всех подобных укреплениях. Огромная башня, от которой множеством ярусов отходили широкие, длинные деревянные мосты. К этим мостам и швартовали различные суда.

К моменту, как прилетели трое друзей на лодке, то среди многочисленных деревянных «дорог» встать практически негде было. И это учитывая, что лодка Марнил по габаритам была совсем не большой. Больше четверых взрослых человек в ней вряд ли поместился бы кто-то еще.

В итоге, благодаря маневренным способностям Эйнена, они смогла кинуть швартовые между бригом и самым настоящим фрегатом.

— Это что, герб военных? — Дора с любопытством разглядывала изображение с драконом, обвивающим иероглиф обозначающим «Небо».

— Значит и они своих сюда привезли, — с легкой неприязнью прошептал Эйнен.

Как и положено потомку пиратов и настоящему авантюристу, островитянин имел очень сложные отношения с государевыми людьми во всех их проявлениях.

— А мне казалось, что их школа стоит в стороне от всех дел империи, — Дора, на всякий случай, приложила одно из своих колец к мачте. В ту же секунду вокруг лодки вспыхнула серая сфера. От неё веяло силой, с которой, пожалуй, не справился бы и Повелитель.

Скорее всего в лодке, подаренной дочери Королем, присутствовал некий защитный артефакт.

— Так оно и было, — кивнул Хаджар. — пока войной не запахло.

— Не удивлюсь, если встретим их на Турнире Двенадцати, — добавил Эйнен.

Еще какое-то время они смотрели на военный фрегат. Он с легкостью мог дать фору тому пиратскому судну, с которым им пришлось недавно столкнуться. Во всяком случае — по количеству парусного и порохового вооружения.

— Пойдемте, — Эйнен, твердой походкой, зная куда идти, отправился в сторону широкой башни.

Хаджар, инстинктивно осторожно ступая по деревянному мосту, не сразу понял, что тот не провалиться под его ногами.

Учитывая количество людей, которые двигались из башни к кораблям и в обратную сторону, то небесные дороги были сделаны по какой-то невероятной технологии.

Спустившись по винтовой лестнице, троица оказалась на широком проспекте. Вернее, он таким проектировался. Крепость явно не была рассчитана на такое количество посетителей.

От народа, буквально заполнившего относительно просторное, пусть и военное сооружение, яблоку упасть не где было. Приходилось постоянно биться о чьи-то плечи, попутно извиняясь и заверяя в отсутствии враждебных намерений.

При этом на подавляющем большинство людей, возраста от шестнадцати и до состояния, когда, из-за особенностей адепта, количество прожитого времени определить было невозможно, объединяла одна общая черта — поверх одежд они носили медальоны.

Хаджар, спохватившись, достал из пространственного кольца свой и тоже надел его на шею. В этот самый момент он почувствовал шевеление за пазухой.

Отогнув край старых, тысячу раз штопанных одежд, он обнаружил зевающую Азрею.

— Высокие Небеса, — выдохнул Хаджар. — Могу поклясться могилой своих родителей, что не видел тебя с момента крушения «Пьяного Гуся».

Котенок склонил голову на бок и забавно сморщил мордочку. Складывалось такое впечатление, что она просто пытается состроить из себя не имеющую представления о предмете разговора невинность.

Хаджар достал из кольца полоску вяленого мяса. Немного поигравшись с пытающейся дотянуться до неё Азрее, он закрыл одежды.

— Однажды ты расскажешь мне все свои секреты, маленький демоненок, — прошептал он.

— Нам сюда, — Эйнен, выступая чем-то вроде волнореза, провел их к битком забитой таверне.

Посетителей было так много, что владельцы решили банально снять двери с петель. Те, в данный момент, стояли прислоненными к глухой стене. В итоге, сквозь образовавшуюся арку, можно было пройти с куда большим комфортом, а заодно и оценить внутренне убранство.

Внутри, в явно не рассчитанном на подобное количество людей, заведении, оказалось так тесно, что официанткам приходилось протискивать боком, при этом держа подносы над собой на вытянутых руках.

— И что мы здесь делаем? — спросил Хаджар. — Разве нам не надо получить какой-то там пропуск в Пустоши?

— Их скоро принесут, — ответил Эйнен.

Хаджар с прищуром посмотрел на товарища, но островитянин успешно сохранял свою привычную, ничего не выражающую, маску на лице.

Дора же, сперва ехидно улыбаясь, все же сжалилась над Хаджар.

— У нас есть небольшой договор с двумя очень умелыми мечниками. Скоро они к нам присоединяться.

К этому моменту, каким-то чудесным образом, они смогли пробраться в самый угол огромного (но не по сегодняшним меркам) зала. Подойдя к маленькому столу, рассчитанному максимум на две персоны, Марнил попросту дала волю своей ауре.

В ту же секунду два ученика какой-то рядовой школы, несмотря на деревянные медальоны и ступень Рыцаря Духа начальной стадии, собрали свои небольшие пожитки и юркнули в сторону.

— Это ведь Диносы, да? — спросил Хаджар, когда они сели на освободившиеся стулья.

Подобное поведения пусть и вызывало сомнения у Хаджара, но в данный момент он счел, что будет разумным закрыть на это глаза.

— Ты все правильно понял, — кивнул Дора.

Она подняла руку и спустя несколько секунд к ним подлетела официантка. Миловидная практикующая стадии Трансформации смертной оболочки.

Только увидев нефритовые медальоны учеников школы «Святого Неба», она мгновенно побледнела, а затем согнулась в глубоком поклоне.

— Чего желают достопочтенные ученики Святого Неба?

В последнее время Хаджар начал понимать откуда у простого народа зародилось такое почтение к ученикам трех великих школ Даанатана. В особенности к «Святому Небу».

Все просто. Стоило только вспомнить недавний бой с пиратами. Целое судно заполненное Небесными Солдатами и десяткой Рыцарей Духа ничего не смогли противопоставить всего трем элитным ученикам «Святого Неба».

Да, может количество их энергии и позволяли им называться Рыцарями и Солдата, но на деле они и в подметки не годились большинству учеников внешнего круга элитных школ столицы.

Обитая среди лучших из лучших, легко было забыть о том, что название ступени, на которой стоял адепт, пусть и говорило о многом, но не о всем.

Все же, между трехсотлетним Рыцарем духа начальной стадии и таким же, но семнадцатилетнем, в распоряжении которого были лучшие учителя, техники и ресурсы лежала огромная пропасть.

— Вина, — коротко попросила Дора. — Лучшего, которое у вас есть.

— Будет сделано, — еще раз поклонилась официантка и исчезла с глаз.

Дора и Эйнен поставили свое оружие к столу. Это было чем-то вроде негласной традиции среди путешествующих адептов. Каждый считал своим долгом поставить оружие к столу так, чтобы все его видели.

Так что в данный момент таверна напоминала собой еще и оружейную лавку.

— Мне одному этот договор кажется очень странным? — Хаджару все больше казалось, что он упустил что-то очень важное за время своих странствий. — Насколько я помню, у всех нас, включая и тебя Дора, очень напряженные отношения с Томом.

— Полностью с тобой согласен, варвар, — оттолкнув в сторону здоровенного, в два метров ростом, детину, прямо рядом со столом встал Том вместе со своей сестрой Анис. Выглядели они точно так же, как и во время их отбытия. — Но, вынужден признать, лучше действовать в пустошах в союзе со знакомыми врагами, чем неизвестно с кем.

Хаджар окинул взглядом младшего наследника клана Хищных Клинков. По нему было заметно, что последние полтора месяца не только сделали его сильнее, но и помогли позврослеть.

— И зачем тогда нужен был этот спектакль в школе? — вздохнул Хаджар. — Или вы с Эйненом собираетесь во время похода друг друга поубивать.

— Только если простолюдин даст мне повод, — фыркнул Том. Бесцеремонно схватив чужой стул, он поставил его к столу. Анис, как и положено телохранителю, встала за плечом брата. Она даже не планировала садиться и не убирала ладони с рукояти меча. — И, видят боги и демоны, надеюсь, он это сделает и…

— Том! — прикрикнула Дора. — мы договаривались! И, если ты не можешь себя сдерживать, то можете найти других союзников.

Данное предупреждение, к удивлению Хаджара, безотказно подействовало на юношу и тот замолк.

— Проклятье, — выругался Хаджар. — может уже кто-то объяснит мне, что здесь происходит?

— Все просто, — «пожал плечами» Эйнен, с благодарностью принявший вино от официантки. — кто-то, с момента твоего отбытия, пытается нас убить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 646**

— В каком смысле? — переспросил Хаджар.

Отказавшись от протянутого вина (в последний раз, когда он пил спиртное, правда в компании Неро, это плохо закончилось) он достал трубку и, забив табаком, закурил. Подобная привычка, способная пагубно сказаться на здоровье и развитии смертного, практически никак не влияла на сильных практикующих и, тем более, адептов.

Но, тем не менее, особого одобрения у народа она не находила. Кто-то из сидевших поблизости господ уже было обернулся, чтобы сделать замечание, но наткнувшись взглядом на четверку изумрудных амулетов, мгновенно вернулся обратно к своим делам.

— В самом прямом, — Том, тоже отказавшись от вина, скрестил руки домиком и упер в них подбородок. — Когда, по настоянию Мечника Оруна мы отправились в Пустоши, то всех четверых из нас пытались убить.

Хаджар повернулся к другу. Тот спокойно потягивал вино. Причем делал он это единственный из всей компании. Получается, что Дора знала о пристрастиях островитянина и специально закала ему вина.

Отношения между полами не были сильной стороной Хаджара, но даже он понял, что подобное отношение о чем-то, но говорило.

— Ты мне об этом не говорил.

— В школе не мог, — коротко, все так же спокойно попивая вино, ответил Эйнен. — Потом — было не до этого.

Что же — вполне в стиле островитянина.

— Может, тогда, расскажите мне поподробнее?

— Надо отправляться в пустоши, — Анис положила на стол странные металлические бляшки с вплавленными в них розовыми кристаллами. — Другие отряды и так получили достаточно форы. Будем медлить — окажемся в проигрышной ситуации.

— Здесь нет проигрышной ситуации, — жестко возразил Хаджар. — Нам нужно отыскать ключ и карту, которые непонятно куда спрятали Наставники. Здесь, скорее, элемент удачи.

— И непркрытое стравливания учеников разных школ, — добавила Дора. — Нам придется драться против других искателей.

— Спасибо за уточнение, Дора, — съязвил Том. — А я-то все думал, за каким демоном мне нужна ваша компания.

На этот раз Диноса, к неудовольствию последнего, решили проигнорировать.

— Так что, можем вообще позволить себе не искать, — пожал плечами Хаджар. — можем отнять у тех, кто найдет. Уверен, что Наставники, чтобы ожесточить игру, придумали какое-нибудь оповещение.

— С чего ты взял? — весьма деловым тоном поинтересовалась Анис.

— На их бы месте я так и сделал, но это не важно, — отмахнулся Хаджар. — лучше расскажите о попытках убить вас.

Какое-то время четверка, сидящая перед Хаджаром, молчала. Даже Эйнен. Но тот вообще все время молчал.

— Это началось с момента, как мы покинули школу, — начала Дора. — На лодке мы полетели в Пустоши и…

— На нас напали пираты, — перебил Дору Том. — Мы отправили их к праотцам. Подумали, что это простое совпадение.

Хаджар уже догадывался, что ни демона это было не совпадение, но промолчал.

— Затем все продолжилось и в самих Пустошах, — продолжила недовольная Дора. — вплоть до того, что на нас напал Безымянный убийца.

Хаджар едва было дымом не подавился.

— Что, к Высоким Звездам и Вечернему Небу на вас напало?!

— Наоборот, — спокойно поправил Эйнен и, отвечая на немой вопрос, добавил. — Правильно — Высокое Небо и Вечерние Звезды.

Заметив приподнятые уголки губ друга, что означало у островитянина крайнюю степень веселья, Хаджар грязно выругался.

Настолько грязно, что несколько сидевших рядом молодых адептов уже схватились за оружие, но вовремя сели обратно на стулья.

Нефритовые медальоны учеников элитной школы действовали лучше ушата холодной воды. Возможно, более эффективно чем они, могли бы сработать лишь медальоны военных. Но этих, весьма закрытых в своем сословии личностей, днем с огнем не сыщешь.

Их, обособленная от мира школы, была покрыта сгустком весьма мрачных тайн. А учитывая, что именно элитные, «гражданские» ученики становились, в последствии, командирами для всех родов войск, то становилось понятно, какие отношения складывались между их школами.

Они оказывались даже намного более напряженными, нежели между «простыми» школами.

— К демонам, — в сердцах отмахнулся Хаджар. — Безымянный убийца, даже для ликвидации элитных учеников — это как использовать летающий фрегат для завоевания приграничного королевства!

Том, в очередной раз, презрительно фыркнул. Зал вокруг них шумел, но, учитывая насторожённость Анис, можно было не сомневаться — их никто не подслушает.

Хотя сам Хаджар предпочел бы общение в какой-нибудь тихом, пустом заведении. В таком куда меньше шанс того, что за тобой кто-то может следить.

— Если ты, варвар, думаешь, что понимаешь это только один, то у меня для тебя плохие новости.

Хаджар едва было не послал наследника одного из семи Великих Кланов по известному маршруту, но сдержался.

— Мы смогли от него сбежать, — продолжила Дора. — Не без труда. У Эйнена и Анис остались шрамы. А Том едва было…

Эльфийка, заметив серьезный взгляд Тома, осеклась. Видимо о битве с Безымянным им вспоминать не хотелось. Хаджар их понимал. Он сам столкнулся с подобным монстром. Но разница между их злоключениями заключалась в том, что Хаджар бился с Да’Кхасси.

Пусть и древним, но лишенным всех преимуществ настоящего адепта.

— Не буду рассказывать, как, — Дора протянула руку и Эйнен вложил в неё заполненную чарку. Девушка отпила и тут же поморщилась. — но мы смогли проследить цепочку заказа.

— И она привела вас в школу «Святого Неба», — догадался Хаджар.

— После чего мы и заключили договор, — добавил Том. — Что, каждый раз, покидая стены школы, то будем держаться вместе.

— А спектакль у выхода нужен было, чтобы…

— … немного запутать стоящего за покушениями, — кивнула Анис.

Хаджар посмотрел в зеленые глаза бывшей старшей наследница Хищных Клинков. Он понятия не имел, какая именно темная история приключалась в их семье, но явно не из тех, о которых позволено знать широкой общественности.

По столице ходило множество самых разных слухов, но доподлинно никто не знал, что именно произошло в квартале сильнейших мечников Империи.

— И, поскольку меня при этих нападениях не было, то…

— Мы никому не могли доверять, — закончила за Хаджара Дора. — Но, если честно, Эйнен до самого конца отстаивал твою непричастность. Увы, мы решили большинством.

Хаджар повернулся к другу. Тот слегка приподнял чарку, на что Хаджар ответил сдержанным кивком. Он бы с легкостью вверил свою жизнь в руки Эйнена, что в мире боевых искусств считалось проявлением наивысшей меры доверия.

В мыслях Хаджара не появлялось и тени сомнения в верности друга, что, опять же, без всяких сомнений, было взаимным чувством.

— От своего лица приношу тебе свои извинения, Хаджар Дархан, — Анис приложила ладони к груди. — Именно я наставила на твоей причастности.

Хаджар на мгновение ощутил болезненный укол. Не физический, а такой, с природой которого он еще не сталкивался.

— А вы не думали, что это может быть связано с интригами между кланов?

— Думали, — Том, играясь с амулетом, дарующим права входа в Пустоши, выглядел скучающим, избалованным наследником. По сути, он таким и являлся. Во всяком случае — когда-то. — Но ни один, даже самый изощренный кукловод, не смог бы запутать след до школы «Святого Неба».

Хаджар в очередной раз грязно выругался. На этот раз меч уже приобнажила даже Анис.

— И именно поэтому вы решили держаться вместе.

Четверка синхронно кивнула. Даже Эйнен решил расщедриться на полноценную эмоцию. Хаджар, внезапно, понял, почему его друг все это время выглядел даже спокойнее обычного.

— А ключ, наверное, нес именно ты? — спросил Хаджар на языке островов, чем вызвал изрядное удивление у Диносов и Марнил.

— Моя мать была лучшей воровкой в Семи Морях, мой варварский друг, — ответил Эйнен.

Хаджар широко улыбнулся. Эйнен, заметив это, приоткрыл фиолетовые глаза.

— Ты видел карту, — не спрашивал, а утверждал он.

— Возможно, — уклончиво ответил Хаджар.

Он её действительно видел. Всего мгновение и даже меньше. За такой срок её бы не запомнил и Рыцарь Духа. Но, благодаря нейросети, Хаджар хоть сейчас мог её воскресить в памяти во всех деталях и нюансах.

— О чем вы говорите? — не выдержал Том.

— Да так, — пожал плечами Хаджар. — решаем собственные вопросы.

На какое-то время за их столиком царила тишина. Прервалась она тем, что Дора подняла со стола амулет-пропуск и направилась в сторону выхода.

— Если все вопросы решены, то нам пора собираться в дорогу. Начнем со стойбищ. Пустынные Лошади для Пустошей подойдут лучше всего. Правда, учитывая ажиотаж, не уверена, что мы сможем разжиться сразу пятью.

— Четырьмя, — поправил Хаджар.

— Я понимаю твою нелюбовь к ездовым животным, но…

— Это никак не связано с моей нелюбовью к езде верхом, — перебил Хаджар. — просто у меня уже есть трансп… ай!

Хаджар вскрикнул скорее не от боли, а от неожиданности. Недовольная сравнением Азрея довольно ощутимо укусила его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 647**

— Проклятье! — Том отшатнулся в сторону, чем едва было не перепугал своего нового шестиногого, копытного «приятеля».

Хотя, двухметровые, мускулистые лошади, каждая из которых находилась на начальных уровнях Короля, при виде принявшей истинный облик Азреи и без помощи Диноса изрядно напряглись.

Они заржали, начали бить копытами по земле и шумно фырчать. Если бы не присутствие адептов, они явно разбежались бы при виде Древнего Тигра.

Азрея же, будто наслаждаясь процессом, широко зевнула, демонстрируя ряды длинных, широких, бритвенно острых клыков.

— Эт-то та самая кош-шка? — Динос слегка заикался.

Азрея, услышав последнее слово, низко зарычала и начала бить хвостом о бока.

— Тише, — прошептал на ухо тигрице Хаджар. — К тому же — он не вкусный.

Эйнен появлению тигрицы нисколько не удивился. Он слышал рассказы Хаджара о нашествии зверей в гора Балиума и потому знал о том, что Азрея умеет «увеличиваться».

Что же до Анис и Доры, то они, пусть и были удивлены, но никак не шокированы. В питомниках великих кланов наверняка жили звери куда опаснее и свирепее, нежели белый тигр уровня Древнего.

Что же до очереди в сторону пустошей, в которой и произошла трансформация Азреи, то вокруг новоявленного отряда резко возникла зона отчуждения.

Для простых Адептов, да и даже для элитных учеников, коих здесь собралось немало — Древний Тигр являлся весьма грозным созданием. Таким, с которым не просто стоит считаться, но и лучше вовсе не сталкиваться.

— А можно погладить? — Дора, не дожидаясь ответа, протянула ладонь, но тут же отдернула. Как, собственно, и её подруга — Анис.

Азрея, только завидев, что к ней тянутся, зарычала еще сильнее и даже угрожающе. При этом она попятилась назад, будто пытаясь спрятаться за спину Хаджару.

На памяти Хаджара, тигрица позволяла себя гладить, помимо самого Хаджара, лишь двум людям. Его сестре Элейн и ласканской ученице школы «Красного Мула», беловолосой Ирме.

Видимо, смерть ласканки, не прошла для Азреи бесследно.

Хаджар потрепал тигрица за ухом, и та немного успокоилась. Дора, Анис и Том встали в очередь. Хаджар же с Эйненом оказались позади.

— Ты сможешь восстановить ключ? — спросил Хаджар у друга.

Островитянин какое-то время молчал.

— Вряд ли карта и ключ обычные, — ответил Эйнен. — Скорее всего их копии никакой пользы не принесут.

Хаджар согласно кивнул. Если бы они действительно могли сделать копии и за счет этого напрямки пройти к гробнице Императора, то происходящее скорее напоминало бы фарс, нежели суровое жизненное испытание.

— Но, на всякий случай, — стоял на своем Хаджар.

— Я тоже об этом думал. Но потребуется время.

— Сколько?

Эйнен снова замолчал.

— От недели до двух. А тебе на карту?

Пришел черед Хаджара задуматься. Если у него было бы достаточно времени и материалов, он бы справился за несколько дней. А так…

— Недели полторы, — ответил он.

— Значит полторы.

На этом их разговор закончился. Очередь, в свою… очередь, подошла к Диносам и Марнил. Стражники, которые, на минуточку, являлись Рыцарями Духа пиковой стадии, опустили перед ними свои тяжелые клинки Небесного уровня.

Все это демонстрировало то, что к обороноспособности крепости Империя относилась со всей серьезности.

— «Мифические Врата Демонов, да?» — мысленно хмыкнул Хаджар.

— Амулеты, — довольно грубо потребовал один из стражей.

Тома, уже готового вступить в словесную перепалку, остановил широкий жест Анис. Она протянула свой амулет-пропуск и, одновременно с этим, продемонстрировала изумрудный от школы «Святого Неба».

— Мы из школы «Святого Неба».

Недавно грубый страж низко поклонился, отчего его, к удивлению, Императорская броня слегка заскрипела.

— Мои извинения, достопочтенные ученики, но по приказу генерала мы должны досматривать всех идущих в Пустоши. Разрешите я проверю ваши медальоны?

— Что за дер…

И опять Тому не дала договорить все та же Анис.

— Разумеется, страж, — кивнула она.

Тот протянул к ней ладонь, в которой была зажата исписанная рунами и иероглифами табличка-кристалл.

— Только попробуй до коснуться до моей сестры, смерд, — тихо, но так, чтобы услышал страж, прошипел Динос. — и я отправлю тебя к праотцам.

Рука стражника дрогнула. Да и как тут не дрогнуть, когда тебе угрожает не просто элитный ученик, а тот, кто носит на себе одежды с гербом клана Хищных Клинков.

В итоге проверка затянулась на добрых пятнадцать минут, из-за чего в очереди начали слышаться нотки недовольства.

В чем заключалась суть досмотра, Хаджар не знал. Стражник попросту водил талисманом над медальонами, затем извинялся и пропускал людей в сторону арки крепостных врат.

Хаджара, кстати, проверили быстрее и небрежнее всего. С чем это было связано — кто знает.

Уже идя под аркой, Хаджар услышал позади себя резкий вскрик. Обернувшись на звук, он увидел, как вспышка света из талисмана, который держал в своих руках стражник, спеленала адепта, носившего на груди амулет школы «Святого Неба».

Упав, окутанный путами, сделанными из бирюзового света, он немедленно был окружен обнажившими оружиями стражами.

— Отведите его к офицеру, — скомандовал проверяющий. — Проклятье, это уже двадцатый за день.

В пустоши, по условиям «мероприятия», в ближайшее время могли войти исключительно ученики школы «Святого Неба». Разумеется, такая фора казалась многим авантюристам заманчивой перспективой. Так что, наверное, черный рынок был переполнен поддельными медальона «Святого Неба».

Но мысли об этом вскоре покинули Хаджара. Им на смену пришла некая смесь восторга, восхищения и удивления. То, что открылось его взору по ту сторону врат, полностью заслуживало своего названия Пустоши.

Вблизи они выглядели даже более… пустыми, что ли, чем с высоты птичьего полета. Абсолютно сухая, исчерченная трещинами земля. Пожухлая, умирающая растительность. Каменные развалины, в том числе и давно уже разбитая каменная дорога, на которой они сейчас и стояли.

— Отправляемся на северо-восток, — Том вскочил на лошадь и направил её в указанное направление.

Эйнен украдкой взглянул на Хаджара. Тот, забравшись на спину мурчащей Азреи, ответил на это легким, почти незаметным кивком.

— Почему именно туда? — без всякого возмущения спросила Дора.

— На северо-востоке основное скопление древних гробниц и усыпальниц, — пояснил Том. — Их, разумеется, уже давно разграбили, но, возможно, там мы найдем если не карту и ключ, то, может подсказки.

Сам же Хаджар вызвал перед внутренним взором объемную карту. На ней, разумеется, не было указано точного места входа, зато имелись ориентиры. И первый из них в виде головы сокола, находилась именно на северо-востоке.

Их отряд, не медля, отправился в путь. Скакали, разумеется, в тишине. И, к первым же звездам, решили устроить небольшой привал. Просто чтобы проверить, идет ли кто-то по их следу.

Хаджар, прислонившись спиной к спящей Азрее, погрузился в глубокую медитацию. И, как-то сам не замечая как это произошло, оказался в бескрайней долине. Как и прежде, она утопала под покровом колышущейся в такт ветру траве.

Мгновением позже Хаджар осознал себя стоящим в темном помещении. Тусклый свет факелов выхватывал из явно огромного пространства что-то каменное, но не природного происхождения.

Присмотревшись, Хаджар понял, что это древний саркофаг, который, для чего-то, опутали цепями исписанными светящимися рунами и волшебными знаками.

— Что это такое…

— Это склеп моего ученика, — прозвучал знакомый голос за спиной. Хаджар обернулся. Во тьме он увидел ворона. Тот словно завис в воздухе. — И снова здравствуй, мой потомок.

Что удивительно, сейчас голос Врага звучал вовсе не враждебно, а… печально.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 648**

Постепенно тьма сменялась едким полумраком, а тот размывался туманным сумраком, в котором игра теней приобретала совершенно новые смыслы.

Тени, запертыми узниками, бились о далекие гранитные стены и каменный свод. Они будто пытались вырваться наружу, но не могли. Что-то держало их внутри, не позволяя дотянуться до гроба, к которому они тянули свои вечно изменчивые «тела».

Черный Генерал, вновь принявший облик ворона, скрывался среди мрака. Черным пятном на фоне серого гранита он завис в воздухе.

— Твой ученик? — переспросил Хаджар.

Ему было сложно представить, что у существа, которое всеми силами пыталось отправить его к праотцам, мог быть ученик.

— Его звали Эрхард, — ворон взмахнул крыльями.

Пятно мрака начало изменяться. Вытягивалось, уплотнялось, пока не приняло размытые очертания человека. Хотя, скорее, оно больше походило на каплю чернил, которую опустили в воду и попытались придать ей гуманоидные черты.

Чернильный, пытающийся распасться на отдельные лоскуты тьмы, силуэт, подошел к саркофагу. Протянув «руку», он провел ей над краем гроба.

— Заманчиво, — Хаджар огляделся. Он не мог понять, находиться ли внутри иллюзии или в реальности и это заставляло его нервничать. — Мы можем вернуться обратно?

Пятно мрака, которым предстал Враг, обернулось.

— Не бойся, потомок, — прозвучал приглушенный смешок. — сегодня мы заключим перемирие. Я не буду пытаться уничтожить твою душу, а ты постараешься послушать старую историю.

Хаджар скрестил руки на груди. По словам тети Доры, сестры Короля Эльфов, Черный Генерал не имел в ближайшие семь лет власти над его сознанием.

Но вот стоило Хаджару нырнуть в мир собственной души, как он тут же оказался затянут в странный омут тьмы.

— И зачем же мне это надо?

— Может и не надо, — пятно мрака взмахнуло рукой. Следом за этим на противоположной стене появился длинный разрез. Сквозь него Хаджар увидел все ту же бескрайнюю равнину, покрытую ковром зеленой травы. — Ты можешь возвращаться, мой потомок.

До этого момента Хаджар постоянно ощущал некую враждебность, направленную на него со стороны Врага. Но в этот раз он не чувствовал ровным счетом ничего.

Будто в данный момент Черному Генералу было абсолютно плевать на своего потомка и, по совместительству, тюрьме, сокамернику и надзирателю.

— Хорошо, рассказывай свою историю, Дархан, — согласился, после секундной заминки, Хаджар.

— Это не моя история, Хаджар, — пятно мрака, недавно принявшее смутные очертания человека, начало терять границы и постепенно поглощать все пространство.

Наверное, Хаджар должен был испытать приступ удушающего страха и попытаться сбежать, но он действительно не чувствовал враждебности. Возможно, сегодня они действительно заключили перемирие.

Хаджар позволил мраку себя поглотить, а когда он снова смог видеть, то стоял на широкой, каменной дороге. Она сразу же показалась ему смутно знакомой, а уже спустя пару секунд он опознал в ней ту самую дорогу, по которой их отряд двигался вглубь пустошей.

Только если они ехали по разбитой, зачастую уходящей куда-то под слой сухой земли и красного песка, убогой развалине, то эта… она поражала воображение.

Даже Императорский тракт, пересекающий едва ли не всю империю, выглядел по сравнению с ней просто сельской тропой.

Эта же, мощеная красным и белым камнем, была такой ширины, что могли бы разъехаться десять встречных повозок.

Вот только сейчас по ней ехали вовсе не груженые товарами повозки или стремительные гонцы. Нет. По камням маршировали воины.

Ряды по двадцать воинов, разделенные на блоки по сорок рядов, они маршировали куда-то в сторону занимающегося на закате зарева.

— Огни войны, — тут же догадался Хаджар.

Несмотря на то, что в эти давние времени еще не было изобретено волшебного пороха, но, все же, даже так — люди находили чем поджигать крепости и других людей. Так что уже в те времена поля битвы покрывали черные, дымные тучи, которые отражали алые всполохи на залитой кровью земле.

Оттого во время войны и создавалось впечатление, что небо терзает яростный пожар.

— Где мы? — спроси Хаджар.

Враг, вновь обернувшись вороном, сидел у него на плече. Они, внезапно, переместились на холм. Хаджар окинул взглядом всю марширующую на битву армию. По меркам современного мира, она была незначительно-малочисленной. Не больше ста тысяч воинов.

Но, если верить историческим книгам, в те, далекие времена, такая армия могла наводить ужас на ближайшие земли и считалась воистину огромной.

— Это эпоха Ста Королевств, — прокаркала птица. — Вернее её закат — Война Ста Королевств.

Хаджар сперва попытался вспомнить все, что знает касательно этой эпохи, а затем, спохватившись, вызвал нейросеть. Но, даже общими усилиями, он не смогли отыскать в памяти Хаджара ничего, что имело бы отношение к этому промежутку времени.

— Оставь попытки, — смешок Врага звучал как удар кости о железный прут. — Эти времени прошли так давно, что даже те, кто владеют Семьи Империями ничего о них не вспомнят.

— Семью Империями?

— А ты думал, что Ласкан и Дарнас единственные империи в твоем регионе? Нет, это не так. Их семь. Вы же — не более, чем соседи. Грызня которых уходит корнями именно в эпоху Ста Королевств.

Хаджар присмотрелся к воинам, идущим по тракту. Они были одеты в простые доспехи. То есть — доспехи смертных. А самый сильный из них стоял не выше, чем на начальной стадии Небесного Солдата. И лишь у него, явно генерала армии, едущего впереди колонны, имелись артефакты.

Полные латные доспехи уровня Смертного Артефакта и меч Духовного.

— В те времени путь развития еще не был так развит среди смертных, как сейчас, — продолжил Дархан. — но не заблуждайся. Эта армия, армия короля Эреноса, была одна из сильнейших в Ста Королевствах.

Сильнейшая армия, насчитывающая сто тысяч шлемов и в которой генерал Небесный Солдат начальной стадии? Что же, прогресс в империях не стоял на месте и люди явно шагнули намного дальше, чем их славные предки.

— А Бессмертные? — внезапно вспомнил Хаджар.

— Страна Бессмертных появиться намного позднее, — прокаркал ворон. — Я показываю тебе те времена, когда еще я сам ходил среди смертных.

Хаджар резко обернулся. Рядом с ним на холме стоял закутанный в черный плащ скрученный, седовласый старик. Он стоял, опираясь на сухую ветку, заменявшую ему трость.

Его длинные, до того седые, что даже белые волосы, были спутаны грязными клочьями и свисали из-под темного капюшона.

— Я был стар. Так стар, что уже сам не помнил, когда и кем я был рожден.

Хаджар повернулся к ворону.

— Разве боги не заточили тебя на Горе Черепов?

— Заточили, — кивнула птица. — Но лишь большую част моей души. Многие осколки, разумеется, попали в тела простых смертных и стали моей родословной. Но были и те, что рассеялись среди мира людей. Неспособные к развитию, они проживали простой век смертного, а затем растворялись в энергиях. Этот, который ты видишь сейчас перед собой, был последним осколком, не закованным в темнице чужой крови.

Хаджар смотрел на трясущегося старика. Казалось, что подуй ветер чуть сильнее и его банально развеет прахом.

— Мой король, — из-за поворота, скрытого за высоким холмом, стремглав мчались всадники авангарда. — Мой король! Мы нашли их…

Судя по белым, скорбным лицам, ничего хорошего они не отыскали. Это понял и король Еренос. Он пришпорил своего белоснежного коня и сорвался в карьер.

Ворон, сидевший на плече Хаджара, внезапно увеличился в размерах и одним взмахом исполинских крыльев поднял ношу в воздух.

Перед тем, как улететь, Хаджар мог поклясться, что старик, который стоял рядом с ними, посмотрел в их сторону.

Это выглядело жутко.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 649**

Они приземлились напротив пылающего поселка. Хаджар, за время службы в Лунной Армии королевства Лидус десятки раз видел подобные пейзажи.

Горящие, с хрустом обваливающиеся внутрь деревянные хижины. Хлюпающая от крови и грязи, пылающая земля. Огромными факелами в небо вздымались амбары и сараи.

А еще — жуткий запах горелого мяса, от которого не отмыться ни в горячей ванне, ни спастись благовониями. Этот запах буквально забирался под кожу. Пропитывал даже не волосы, а разум.

На земле, скорченными, черными мумиями лежали обгоревшие тела мужчин и женщин. Сожженные до состояния углей, они корчились в самых ужасных и жутких позах.

Облезлые, посеревшие черепа с пустыми глазницами. А еще их рты — искривленные, скрюченные, со сгоревшими губами и языками, но белоснежно белыми зубами.

Огонь, такой горячий, что буквально спалил с них весь налет, но не смог тронуть кости.

Такое зрелище, даже увидь его десяток раз, всегда пробирало до самых глубин сознания и потом еще долго преследовало в ночных кошмарах.

— Сестра, — король снял с головы шлем. Его золотые волосы разметались по широким наплечникам, скрывая под собой отсветы пожара. — Древние духи, что они с тобой сделали… Сестра моя…

По щекам Эреноса спускались тяжелые капли крови. Они, ловя отсветы оранжевого огня, выглядели жидким пламенем, стекающим по грубой коже.

Хаджар, видевший за свою жизнь самые жуткие из картин, от описания которых некоторые, слабовольные люди, могли бы потерять сознания, не выдержав, отвернулся.

Но даже так, спиной к обугленному дереву, он не мог прогнать из воображения увиденной им сцены. Нанизанной на ветви, с вырезанными глазами, отрезанными ушами, вырванными щеками и зубами, висела молодая девушка.

Наверное, когда-то она была красива. Но сейчас, изрезанная и опаленная, подвергшаяся самым ужасным пыткам, на которые только способно извращенное сознание.

Нет.

Она выглядела страшнее, чем первая услышанная ребенком вечерняя страшилка. Но, куда страшнее, был тот факт, что её вздутый живот был разрезан. Он обвис лохмотьями, а внутренние органы заменили подол отсутствующего платья.

Девушка была беременной.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Он чувствовал, как к горлу подступает рвотный ком. Даже понимания, что этого просто не может быть, потому как он находился здесь не в своем реальном теле, все равно чувствовал, что еще немного и его вырвет.

— Это были жестокие времена, — ворон вновь обернулся облаком мрака.

Он стоял на краю холма и смотрел на то, как скрываясь за придорожными деревьями и кустами, в сторону сожженного поселка двигается старик.

— Надо идти дальше, мой король, — бледный офицер потянулся, чтобы дотронуться до плеча короля, но так и не опустил руки. — Солдаты будут волноваться… вы их лидер. Вы единственное, что удерживает наше королевство от пожара войны.

Эеренос же, кажется, полностью потерялся в увиденном кошмаре. Он держал за ладонь изуродованную девушку. Перебирал её пальцы и целовал их кончики, не замечая ужасного зрелища выдернутых с мясом ногтей.

— Сестра моя… племянник мой… что за монстры… как такое… у кого поднялась рука…

Он шептал что-то едва слышное и еще менее разборчивое. Его темные, карие глаза, постепенно светлели. Будто из них выкачивали жизненную силу, которую некогда буквально излучал этот суровый мужчина.

— Я не имел возможностей к развитию, — произнесло облако мрака. — Осколок души, вне тела, не способен ни на что, кроме как поддерживать физический облик и медленно увядать.

Хаджар не знал, зачем ему об этом говорит Дархан. Он просто мысленно благодарил Небо и Землю за то, что те избавили его от подобных ужасов во времена войн Лидуса.

Внезапно старик, который спрятался от немногочисленного отряда, потянулся в карман. Он достал какой-то сверток и развернул.

В нем лежала всего одна пилюля. Она слегка мерцала в свете пожара и выглядела скорее, как драгоценный камень, нежели алхимический препарат.

Старик сжал кулак. Старые, морщинистые руки, мгновенно превратили пилюлю в порошок. Выставив перед собой ладонь, он подул на неё.

Порошок, поднятый ветром, вытянулся узкой лентой и проник внутрь рассеченного живота сестры короля. Спустя мгновение, Хаджар вздрогнул.

Видит Высокое Небо, если бы он находился в реальном теле, его бы действительно вырвало. Из рассеченного живота девушки раздался тонкий, высокий крик, который затем перерос в плач.

Офицеры короля отшатнулись. Они выхватили оружие, а их лица выражали степень крайнего ужаса, которое постепенно перешло в отвращение.

Хаджар их понимал.

Эренос, явно находящийся не в себе, раздвинул стенки рассеченного живота. Ему на руки упал младенец. Весь в крови и черных, густых волосах, которые покрывали его на манер шерстяного покрова.

— Демон… — зашептались офицеры. — Мертворожденный… проклятый.

Даже Хаджар прекрасно понимал, что достать живого ребенка из утробы мертвой матери, это не самый лучший символ, который можно дать своим людям.

Суеверия, все же, сильны среди не только смертных, но и практикующих с адептами. Среди последних, пожалуй, даже сильнее.

— Она хотела назвать тебя Эрхардом — Потерянным Сердцем, — шептал Король. Он сам обрезал пуповину и завернул ребенка в собственный, белоснежный, вышитый золотом плащ. — Твой отец был величайшим воином королевства.

Ребенок больше не плакал.

— Отправляемся обратно в столицу! — отдал резкий приказ король.

— Но король… нашего союзника осаждают! — попытался возразить один из офицеров. — Мы обещали им поддержку. Без нас они не выдержат натиск королевства Дейкаред.

— Мы возвращаемся обратно в столицу, — недавно потухшие глаза короля вспыхнули с новой силой. — Я сказал.

Бережно держа ребенка, он запрыгнул в стремена, поднялся в седло, а затем взмахнул мечом. С его клинка слетели языки пламени, которые завершили работу, начатую врагами его государства.

Тело девушки, так и не дождавшейся первого крика своего сына, обуяло синее пламя. Когда всадники исчезли за поворотом, то от дерева, на котором она была распята, не осталось даже следа. Точно так же, как не осталось его и от тела самой роженицы.

С удивлением Хаджар понял, что в этом простом взмахе Небесного Солдата начальной стадии содержались мистерии, по глубине превышающие Оружие в Сердце. А еще он понял, что этот взмах с легкостью отправил бы его самого к праотцам.

Точно так же, как и, пожалуй, самого Наставника Оруна.

— Что здесь, — пейзаж резко изменился и фразу Хаджар договорил все в том же склепе. — происходит…

Все то же пятно мрака, старающееся принять человеческие очертания, стояло рядом с саркофагом. Ярко сияли руны и иероглифы, покрывающие древние цепи.

Если сперва Хаджару показалось, что они служили препятствием на пути расхитителей, то теперь подозревал иное. Эти цепи служили вовсе не преградой для проникновения извне. О нет. Они служили совсем иной цели — барьером для того, что находилось внутри самого саркофага.

— В те времена люди не обладали такими широкими познаниями о пути развития, — пятно мрака обошла саркофаг и наклонилось над ним. — но вечные войны дали им возможность глубже познать суть сражений и оружия. Как ты думаешь, почему Королевство Оружия именно так и называется?

Хаджар ответил честно:

— Понятия не имею.

— Потому что лишь тот, кто его познал, мог стать Королем.

Звучало не очень внушительно, но стоило только масштабировать и становилось понятно, насколько это сильное требование. Например, во всей Империи, в которой адептов и практикующих жило больше, чем песчинок на пляже, познавших суть Королевства было, пожалуй, не больше нескольких десятков.

Может около сотни, учитывая тех, кто не желал себе известности и жил в уединении.

И это на всю Империю!

— Эрхард был величайшим королем из всех, что знала эпоха.

— И что же сгубило этого великого Короля?

От Хаджара не укрылось то, что фигура, вырезанная в барельефе на крышке саркофага, могла принадлежать лишь молодому юноше. Может лет двадцати двух или чуть старше.

— То же, что, однажды, убьет всех нас, — и вновь, как и в начале разговора, голос первого из Дарханов был переполнен печалью. — Запомни, мой славный потомок, самые великие из нас умирают не от меча, не от руки смертного и бессмертного, а от того, что не было рождено.

Хаджар вздрогнул. По его спине пробежался холодок, ведущий за собой ворох мурашек.

Как наяву он вновь увидел Древо Жизни, которое предрекло ему смерть от «руки того, кто не был рожден».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

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

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

**Глава 650**

— И что же это? — настороженно спросил Хаджар.

Ему показалось, что пятно мрака попыталось посмотреть на него. Учитывая, что у Врага в этой форме отсутствовали глаза, да и само лицо — тоже, выглядело это жутковато.

— То, что мы любим, Хаджар, — ответил, наконец, древний монстр. — Все мы, однажды, погибнем из-за того, что мы любим.

Хаджар промолчал. Он не собирался спорит с Врагом, но подозревал, что Древо Жизни имело ввиду нечто иного плана, чем философствования существа, которого целый мир считаем воплощением зла.

И не важно, что именно про него рассказывал Степной Клык. Чему бы он не научил людей, это привело к тому, что мир, с того самого момента, не знал ни единого дня, когда где-нибудь не пылал пожар войны.

Может, кому-то это кажется небольшой ценой, но так может говорить лишь тот, кто никогда на самой войне и не был.

— Эрхард был талантлив, и даже более, — могло показаться, что Враг и вовсе вспоминает об ученике с нежность. — он был велик.

Хаджар еще раз посмотрел на саркофаг.

— Я так и не стал ученым, как того хотели мои родители, — с легким сожалением произнес Хаджар. — но и моих знаний хватает, чтобы понять, что великих не заковывают после смерти в цепи. И их гробы не кладут в склеп, больше похожий на темницу.

Пятно мрака вновь преобразилось в птицу ворона, который завис в воздухе. Это выглядело максимально не естественно, но Хаджар уже привык к подобному.

— Великим можно стать разными путями, но, перед тем, как перейти к истории смерти Эрхарда, позволь, я расскажу тебе о его жизни.

Хаджар вздохнул и потер переносицу.

— Не пойми меня неправильно, Дархан, я не против. Но, честно, не понимаю, для чего тебе это нужно.

— А ты не помнишь места, на котором погрузился в медитацию?

Хаджар нахмурился.

— Ты хочешь сказать, что там захоронен этот Эрхард?

Ворон засмеялся. Своим пугающе неприятным, каркающим, могильным смехом. Видят Вечерние Звезды, больше всего он напоминал скрип, оставляемый ножом, скользящим по стеклу.

— Где захоронен мой ученик, не знаю даже я, — ответил Ворон. — То, что ты видишь перед собой, лишь картина из моего воображения, не более. К моменту его гибели, осколок души, который стал ему учителем, уже давно растворился в энергиях.

Хаджар не стал спрашивать, откуда тогда «его» личный Враг, который так же являлся осколком, мог знать про Эрхарда и владеть такими воспоминаниями.

Скорее всего, даже если бы Дархан попытался объяснить, он бы просто ничего не понял.

— Нет, место на котором ты решил помедитировать… на этом самом месте Эрхард был «рожден», затем убит, а затем воскрешен моим руками.

Хаджар поборол рвотный позыв, подступивший к горлу. Не сразу, но он смог избавиться от страшной картины, представшей перед его внутренним взором.

— Зачем… зачем ты ему помог?

Враг ответил не сразу. Он молча вглядывался куда-то в бесконечность собственных мыслей.

— Не знаю, мой потомок… Может потому, что мне хотелось проверить, смогу ли я передать свои знания кому-то. Может, от скуки. А может потому, что увидел в его рождении нечто, что напоминало мне о своем. Как и Эрхард, я был рожден мертвой матерью, на мертвой же земле и оживлен теми, кого возненавидел.

Хаджар сперва ухватился за оговорки про то, что Враг «пытался» передать знания, а по словам Красного Клыка именно он являлся Учителем для всего рода людского.

Но, оставив эту деталь, Хаджар решил поинтересоваться другим.

— Эрхард тебя возненавидел?

— Меня? — вновь засмеялся ворон. — Может быть… как и любой ученик, он не очень любил своего учителя во времена тренировок. Тебе это должно быть знакомо, Хаджар…

Тот не стал отрицать. Отношения между учениками и их учителями, в мире боевых искусств, всегда были не менее сложными, чем детьми и родителями. Правда строились не на родстве и любви, а на взаимном уважении.

— Нет, — продолжил ворон. — Он возненавидел Эреноса и его королевства.

— Дядя был строг?

— Не больше, чем должен был строг Король к наследному принцу. Нет, Эрхард возненавидел страну совсем за другое. За предательство и слабость. Королевство, которое в ту ночь не поддержал Эренос, было захвачено. Его жители превращены в рабов. Многие из которых сбегали… ну или пытались сбежать.

Хаджар прекрасно понимал, о чем говорит первый из Дарханов. Все это он переживал и сам. Во времена, когда он носил на шее медальон генерала Лунной Армии, ему часто приходилось принимать тяжелые решения.

Те, от которых по ночам просыпаешься в холодном поту. Но те, не принять которые, куда страшнее, чем жить с грузом ответственности за их последствия.

— И здесь начинается история величия и смерть Короля Эрхарда. Тебе она тоже будет немного знакома, Хаджар… Эрхард рос сильным и умным юношей. Он был хорошим учеником. Уже в десять лет он познал ступень Оружия в Сердце, а шестнадцать обладал одним из самых могущественных Королевств Меча того времени. И, кто знает, может быть он понял бы истинную суть… но этого мы уже не узнаем.

Хаджар слушал молча. Он был поражен. Королевства Меча в возрасте шестнадцати лет? И это учитывая тот уровень понимания пути развития, который существовал в древние эпохи.

Проклятье…

Родись Эрхард в нынешнее время, то, видят Вечерние Звезды, в одиночку смог бы покорить все семь Империй.

— Он влюбился, — очередной вороний смешок прозвучал пронзительным карканьем. — влюбился как мальчишка, которым он и был. Влюбился в беглую рабыню, которая, по своей глупости и на его погибель, рассказала Эрхарду историю родного государства.

Перед внутренним взором Хаджара пронеслись сцены чужого прошлого. Сцены того, как юный Эрхард, шестнадцати годов от роду, беседовал с чумазой девушкой.

Она не была красива. Но он её полюбил. Полюбил с первого взгляда. Так, как это бывает только в девичьих сказках, которые потом занимают особое место в сердцах повзрослевших женщин.

Южный Ветер, в свое время, говорил, что если бы матери не рассказывали дочерям такие сказки, то мир бы уже давно сожгла последняя война.

— И тогда Эрхард решил узнать тайну о прошлом. Он считал себя сыном короля, но, выяснив правду… Он захотел принести мир в земли Ста Королевств. Хотел закончить их войну. Чтобы больше не было тех, кто страдает. Чтобы больше сильные не издевались над слабыми. Чтобы дети не теряли родителей, а возлюбленные — друг друга.

Хаджар понял, что имел ввиду ворон, когда говорил о том, что история будет ему знакома. Хаджар действительно уже слышал похожие речи.

Так же говорил Санкеш Солнцеликий, тот, кто хотел стать богом и уничтожить всех слабых для того, чтобы создать мир счастливых и равных сильных.

— Эрхард хотел объединить Сто Королевств, но быстро понял, что не сможет сделать этого словом. И тогда, на военном совете отца, он предложил отправиться в военный совет. Эренос был против и Эрхард… он вызвал его по закону старого обычая.

Хаджар уже понимал, какой именно это был обычай.

— Эренос проиграл и Эрхард, проливая черные слезы, убил того, кого считал своим отцом. Что значит одна жизнь, принесенная во благо миллионов? Так он думал. И началась война. Война, которая уничтожила не только королевство Эрхарда, но и целую эпоху. Но, поверь мне, Хаджар, он бился так, как и подобает воину. Он бился не ради себя, а ради цели. Цели, которую никто не поддерживал.

— Когда ты смертен, то сложно поддерживать войну.

— Чтобы ты не думал, Хаджар, — на этот раз в голосе Врага звучала угроза. — Боги тоже смертны и однажды… но сейчас не об этом. Ненадолго, Эрхард сумел добиться желаемого. Он объединил Сто Королевств и создал первую людскую Империю. Он правил жестко. Вскоре, ему дали прозвище — Последний Король…

Хаджар вновь вздрогнул. Ему казалось, что он уже где-то слышал это прозвище, но не мог вспомнить, где именно.

— … кто-то говорил, что его так прозвали из-за того, что титул Короля должен был измениться на Императорский. Кто-то из-за того, что он убил своего дядю. Кто-то, из-за тирании и тех рек крови, которые проливал Эрхард ради того, чтобы большинство могло жить спокойно.

— Ни одно спокойствие не может стоять на кровавом фундаменте.

— Может и так, — не стал спорить Дархан. — Эрхард добился могущества, которое считалось невозможным в те времена. Он был воистину велик. Велик и слеп. Недруги взяли в плен его жену. Итог этого ты можешь видеть перед собой. Его Империя рухнула. Жена была убита. А сам он, по преданиям, бился с таким полчищем врагов, что их шлемы покрывали собой все земли, вплоть до горизонта. Один, против много миллионной армии. Армии, которая так и не смогла его сразить. Лишь лишить сил и запереть в саркофаге, в надежде, что тот сам издохнет.

Ворон замолчал и Хаджар понял, что это конец истории.

— И зачем ты мне её рассказал?

— А ты думаешь, что какой-то жалкий Дарнасский Император мог построить гробницу, полную удивительных тайн? Нет. Он лишь отыскал сокровищницу Эрхарда, но, понятия не имея, что с ней делать, решил устроить себе там похороны… тщеславный червь!

Усыпальница Императора Декатера на самом деле сокровищница Короля Эрхарда?

— И вновь — зачем ты мне об этом говоришь?

— Затем, мой потомок, что там лежит свиток, с техникой, которую я создал специально для Эрхарда. Техника, которая сделала его самым могущественным мечником поколения. И она лежит там. Найди её. И делай потом, что захочешь. Хочешь — попробуй выучить. Хочешь — уничтожь. Хочешь, сожги все сокровищницу. Мне плевать. Просто, не забывай истории Эрхарда.

И вновь они какие-то время молчали.

— К чему это, Дархан? — спросил Хаджар. — Я знаю, что ты хочешь моей смерти.

— Хочу, — не скрывая ответил Враг. — но, клянусь моей матерью — мертвой землей, моим отцом — северным ветром, и всем, что у меня есть — своим Именем, что я рассказываю тебе это без всякого умысла.

— Тогда зачем?

Пятно мрака вновь повернулось к саркофагу. Хаджар пытался различить лицо «заснувшего» короля, но то было разбито. Будто скульптор не хотел, чтобы кто-то увидел облик Последнего Короля.

— Считай это небольшой ностальгией. А теперь — оставь меня.

Хаджар открыл глаза.

Он сидел напротив костра. Его пояс обвил хвост Азреи. Тигрица негромко рычала на лошадей, заставляя их испуганно фырчать и дергать поводья.

Остальные ученики — Эйнен, Диносы и Марнил, были погружены в глубокие медитации.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 651**

До самого утра Хаджар размышлял над тем, что сказал ему Черный Генерал. В обычных обстоятельствах он бы ни за что не поверил Врагу. И не важно, что о нем рассказывал Степной Клык. Несмотря на то, что десятки детских сказок оживали на глазах Хаджара, многие из них так ими и остались.

И уж тем более он бы не стал размышлять над мотивами того, кто не скрывал своих убийственных намерений. Черный Генерал собирался уничтожить душу Хаджара и занять его тело — это все, что ему надо было знать о своем «предке».

Но, в то же время, Хаджар не стал бы отрицать того факта, что новая техника была весьма заманчивой перспективой. Ну или, если предположить, что Враг обманул с клятвой –приманкой.

В последнее время Хаджар все чаще ощущал, что техника, созданная Травесом, устраивает. В последнее время он использовал её скорее, как подспорье, нежели основную разменную карту.

Его основным оружием уже давно стали «банальные» разрезы меча, создаваемые мистериями Оружия в Сердце и стойка Черного Ветра, которую он воссоздал из свитка, доставшегося ему от патриарха секты Черных Врат.

Сейчас Хаджар понимал откуда у простого Небесного Солдата, едва ли не поработившего захолустную страну, этот свиток. Он, скорее всего, получил его в Ордене Ворона –последователей и потомков первого из Дарханов.

И, скорее всего, Черный Ветер еще долгое время будет оставаться основным из ударов Хаджара. Хотя бы просто потому, что он все еще не мог полностью осознать всю глубину удара, который запечатлел художник на древней картине.

Да и воссоздан он был не по самому рисунку, а по его воспоминанию. Даже сейчас Хаджар был не в состоянии дольше мгновения смотреть на настоящий портрет удара Черного Генерала.

Уровень мистерий, заключенный в простом изображении, был настолько высок, что слишком длительный просмотр грозил немедленной смертью. И это учитывая, что Хаджар и сам был не последней фигурой в мире меча.

Все же, не стоило забывать, что для большого мира, а не заповедника элиты, коим выступал Даанатан, ступень Оружия в Сердце являлась чем-то мифическим.

Да даже в той же школе «Святого Неба» далеко не каждый, носящий на груди нефритовый медальон, мог похвастаться таким достижением.

Но даже так — Хаджар все еще не мог спокойно медитировать над свитком с ударом Черного Генерала. Все, что он мог — медитировать над воспоминанием о свитке, что, разумеется, давало куда более скромный результат.

И на фоне этого любая техника меча, рангом выше Небесного, представлялась для Хаджара более чем заманчивой перспективой. Чем, опять же, легко мог воспользоваться Враг, который, кажется, был в курсе всей жизни своего потомка и…

— О чем задумался?

Хаджар вздрогнул. Они ехали в сторону Соколиной Головы, хоть об этом кроме Хаджара, никто и не знал. Эйнен доверял своему другу в той степени, когда не требуется каждую секунду переспрашивать о дальнейших планах. Остальные же просто следовали за Томом Диносом, который уверенно вел их в одному лишь ему ведомом направлении.

Благо, это направление пересекалось с ориентиром, указанном на древней карте.

— Да так, — уклончиво ответил Хаджар. — Ни о чем.

Азрея недовольно фырчала, но терпела рядом с собой Пустынную Лошадь и Анис, сидевшую в седле. За все те полгода, прошедшие с момента прибытия Хаджара в столицу, с Анис он разговаривал только один раз.

Несколько месяцев назад, Хаджар вместе с Эйненом и Дорой отправились на охоту на Первобытного Гиганта. Огромного монстра, который отправил к праотцам не одну сотню из участвовавших в походе учеников.

Именно в то время Хаджар и перебросился парой фраз с Анис Динос, бывшей старшей наследницей клана, а ныне — слугой собственного младшего брата.

За историей клана Хищных Клинков наверняка присутствовала какая-то тайна, но Хаджар не особо лез в их внутреннюю кухню.

Он, не стоит забывать, просто ненавидел интриги.

— Хорошо, — девушка заправила выбившуюся прядь волос за ухо.

Хаджар, внезапно, ощутил себя так же, как некогда в борделе рядом с Эйне — первой девушкой, которая не отшатнулась при виде страшного уродца.

Долгие годы Хаджар боялся признаться самому себе, но, став старше и, что важнее, сильнее морально, он был готов посмотреть правде в глаза.

Эйне ему нравилась. Не как подруга, а как девушка. И точно так же, как сейчас рядом с Анис, так и рядом с Эйне он не мог подобрать нужных слов.

С ведьмой, землячкой Эйнена, все было по другому. Они встретились, когда каждый из них страдал от одиночества. Их пути пересеклись и разошлись уже, наверное, навсегда.

— А ты…

— Я хотела…

Перебив друг друга, они вновь замолчали. Хаджару очень хотелось с оттяжкой хлопнуть себя по лицу. К нему уже подкрадывался третий десяток, а он не мог найти, о чем поговорить с девушкой семнадцати лет.

Хотя, в мире адептов возраст в таких делах практически не имел значения. Вон, Наставник Орун до сих пор выглядел как мужчина средних лет, хотя сколько ему там было веков –Хаджар даже и не знал.

— Расскажешь мне о своих приключениях в Ласкане? — спросила, неожиданно, Анис.

Хаджар напрягся. Его напряжение мгновенно почувствовала и Азрея. Тигрица глухо зарычала, чем заставила лошадь Анис нервно зафырчать.

Едва ли не одновременно оба всадника наклонились и похлопали животных по шеям. Вернее — попытались это сделать. Им помешал тот факт, что оба решили наклониться в разные стороны.

Хаджар — в правую, а Анис — в левую. В итоге, где-то по середине, они столкнулись головами. Мгновенно отодвинулись, с испугом посмотрели друг на друга, и вновь хором перебили:

— Прос…

— Изви…

И замолчали. Если бы Хаджар в данный момент посмотрел на морду Азреи, то увидел бы как та, совсем по-человечески, закатила глаза и будто бы даже раздраженно причмокнула.

— А как ты узнала про Ласкан? — спросил Хаджар.

— У дома Хищных Клинков есть свои люди в Даригоне, — не сразу, но все же ответила Анис. –Эйнен просил меня о том, чтобы я выслала им ориентиры.

Хаджар посмотрел в спину островитянину. Ему не нужно было напрягаться, чтобы понять, что Анис лукавит. Эйнен бы никогда не доверил вопрос о «спине» своего друга постороннему человеку.

Так что Анис, скорее всего, по собственной инициативе напрягла сеть осведомителей своего клана. Причем, учитывая нынешний статус слуги, ей это далось не очень-то и просто.

— А еще перья в твоих волосах, — Анис быстро мазнула глазами по волосам Хаджара, а затем вновь вернулась к созерцания пейзажей. — я помню из уроков истории, что они служат знаками отличия в племенах орках. А те обитают в приграничье со стороны Ласканской Империи.

Хаджар прикоснулся к двумя перьям. Одному — белому, второму — красному. Он как-то не задумывался о том, что для любого мало-мальски образованного адепта эти перья служат лучше любого опознавательного знака.

— Они меня выхаживали после того, как пираты подбили «Крылья Рух». Военный бриг, на котором я путешествовал к Даригону.

Хаджар не очень хотел врать Анис Динос, но другого выхода не видел. Тайна о землях Да’Кхасси была не его секретом. А раскрывать чужие секреты Хаджар Дархан считал более, чем просто бесчестным поступком.

— Даже до Даанатана дошли слухи о том, что племена орков вновь начали кочевать по степям, — внезапно прошептала Анис. — А еще о том, что в отдаленных горах у Побережья Каменных Воинов произошла какая-то аномалия. Об этом все пограничье до сих пор гудит.

Хаджар повернулся к девушке. Та сверлила его взглядом пронзительных, зеленых глаз.

— Опасность! — выкрикнул Том.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 652**

Пейзаж Пустошей сильно отличался от того, что царил в Море Песка. Здесь тоже был песок, но вместо того, чтобы подниматься огромными золотыми барханами, размером с целый фрегат или линкор, он красным покровом стелился по сухой земле.

Если в пустыне на небе за несколько лет Хаджар не встретил почти ни единого облачка, то над Пустошами висели тяжелые тучи, а около горизонта степенно плыли сотни кучевых.

Здесь была и растительность. Низкая, кустарная, сухая, тускло зеленоватого, болотистого оттенка.

Но, несмотря на то, что пейзажи разительно отличались друг от друга, они имели одну общую черту.

Безжизненность.

Что в Пустошах, что в Море Песка, встретить кого-то не представлялось возможность. А в случае Пустошей густым мазком на картине безжизненности выступали древние развалины.

Так что неудивительно, что заметив между обвалившимися стенами древней постройки странный силуэт, Том мгновенно среагировал предупреждением об опасности.

— Ох, проклятье, — выругался Хаджар.

— Великая Черепаха, — поддержал его Эйнен.

— Что вы…

— Тссс, — мгновенно среагировали друзья.

Спешившись, они взяли животных под уздцы и повели их в противоположную от силуэта сторону. При этом стараясь не поворачиваться к нему лицом.

А тот, выбирая одному лишь ему известную траекторию, бродил между стен.

— Мы уже видели такое, — прошептал Хаджар, стараясь при этом максимально подавить свою энергию.

— Такое, это какое? — переспросила идущая рядом Анис.

Весь отряд, несмотря на попытки спрятать ауры, выглядел напряженным и готовым к бою.

— Это Дух, — коротко ответил Эйнен.

— Дух? — переспросила Дора. — Из всех нас, лучшего всего Духов знаю я и, уверяю, это никакой не Дух.

Хаджар, после похождений в Ласкане, мог бы и поспорить с данным утверждением, но не собирался тратить драгоценное время.

К тому же Дора говорила о стихийных Духах, ну или — рожденных, непосредственно, Рекой Мира и иными мистическими процессами.

Но то существо, которое бродило внутри древней постройки, имело очень малое отношение к «настоящим» Духам. Может, когда-то, в далекие времена, оно действительно таковым и являлось. Но, в какой-то момент, древние люди сделали из него своего слугу, воина и оружие.

Именно с такими существами Хаджар и Эйнен столкнулись в землях, приграничных к Библиотеке Города Магов. Тогда им, с большими потерями, повезло справиться с несколькими подобными Духами.

И, видят Вечерние Звезды, повторять лишний раз подобный опыт не хотелось. Может, когда-нибудь, когда они станут сильнее, но точно не сейчас.

— Главное, не пытайтесь коснуться до него волей или энер…

Договорить Хаджар, к чему он уже давно привык, не успел. Силуэт внезапно замер. Будто сломанная кукла он медленно поворачивался в сторону отряда.

— Чего вы боитесь? — фыркнул Том Динос. — Он обладает силой всего-лишь Рыцаря Духа средней стадии.

— Ох… — только и протянул Эйнен.

В ту же секунду позади островитянина появилось копье-клык, а сам он оказался внутри Теневой Черепахи, закованной в радужную броню. Та, громко зарычав, схватила Дух-ШестКопье и приняла ту же стойку, что и сам Эйнен.

При всем при этом, стойка, которую занял не робкого десятка островитянин, была отнюдь не атакующей. Напротив, он всем своим видом показывал намерение уйти в глухую оборону.

Хаджар, тоже не теряя времени даром, призвал внутреннего дракона и Черный Клинок. Встав плечом к плечу с другом, он смотрел на идущего в их сторону Духа.

— Советую вам приготовиться к бою, — процедил Хаджар.

— Хаджар, Эйнен, раз Том его потревожил, то пусть сам и…

Силуэт вздрогнул. Он, буквально за мгновение, переместился вплотную к Эйнену. Позади него тянулся покров синего пламени в котором в беззвучных криках сгорали силуэты мертвецов. Сам же дух выглядел как высокий, серокожий мужчина.

Вот только на его лице отсуствовал рот, волосы плавно переходили в пламя, а длинные руки доходили до колен. Оголенный торс выглядел будто обтянутый кожей монумент во славу мышечной массы.

Руки монстра защищало подобие брони, пальцы сжимали окутанный тем же синим пламенем меч, а все, ниже пояса, скрывала железная юбка.

Одним ударом меча, взорвавшимся всполохом ревущего пламени, он отправил Эйнена в многометровый полет.

Земля, между местом, где стоял островитянин и Духом, превратилась сперва в стекло, а затем разлетелась мерцающей на солнце пылью.

Удар, который нанес Дух, можно было легко сравнить по силе с ударом Черного Ветра Хаджара. Чем бы не являлась эта тварь, она явно была сильнее тех, с которыми Эйнену с Хаджаром пришлось столкнуться в море Песка.

— …разбирается, — машинально договорила ошеломленная Дора.

— Благо он всего…

— Не договаривай! — выкрикнул Хаджар.

Обернувшись шлейфом черного тумана, он поднырнул под меч Духа и выставил жесткий блок. Удар клинка, окутанного синем пламенем, обрушился на полоску тьмы. Хаджар, забирая четверть силы из Ядра, мгновенно распределил её по всему телу.

Вспыхнули обновленные, расширенные меридианы. Они буквально затопили тело Хаджара силой Реки Мира. Если бы не Волчий Отвар, то сокрушительная мощь рубящего удара Духа раздробила бы скелет Хаджара.

А так, с криком, он смог удержать меч на плоскости Черного Клинка. Земля под ногами Хаджара затряслась, а потом обрушилась в широкую воронку.

Но, даже так, он не успел.

Анис, все же, договорила:

-… всего один.

— Проклятье, — прошипел Хаджар.

Слегка разворачивая запястье, он позволил мечу Духа соскользнуть в сторону. Тот, поджигая воздух и оставляя за собой арку синего огня, врезался в землю. Это был даже не удар –остатки инерции. Но и они смогли вырубить в твердой породе длинную борозду.

— Крепчающий Ветер!

Хаджар, отталкиваясь от дна воронки, ударил мечом наотмашь. Черный дракон, которым обернулся его удар, врезался в грудь Духа. Он отправил его в полет, который окончился в развалинах древнего толи храма, толи замка.

Дух, врезавшись спиной в старую кладку, обрушил её себе же на голову.

— Накаркала, — с отдышкой процедил Хаджар.

К этому времени уже очухался Эйнен. Он, вновь встав плечом к плечу с Хаджаром, выглядел несколько ошеломленным.

— Там, где одна эта тварь, — но, несмотря ни на что, тон островитянина все так же был полон спокойствия. — там и несколько… но откуда они здесь.

— Да, к демонам, о чем вы вообще? — не сдержался Том Динос.

Хаджар уже собирался огрызнуться на аристократа,

из-за которого им теперь придется бодаться с неведомыми монстрами, но его прервал шепот Доры.

Эльфийка, которую уже сковывал полный латный доспех Императорского уровня, указывала молотом в сторону развалин.

— Смотрите, — прошептала она.

Среди разваливающихся остовов, старых стен, камней и развалившихся статуй, вспыхивали синие огни. Они увеличивались в размерах, пока из них, будто из дверей, не выходили точные копии встреченного ими Духа.

Серокожие, высокие «мужчины», наполовину закованные в латы, они тянули за собой шлейфы синего огня, в которых сгорали силуэты несчастных людей.

В руках они держали широкие, длинные мечи. Будто язык драконов, они были охвачены все тем же огнем.

— Что это за монстры?

Анис, выставив перед собой клинок, тоже активировала доспех. Он не был таким же нарядно-помпезным и блестящим, как у Доры, а выглядел скорее по военному просто, но столь же надежно.

— Наследие Последней Войны, — сплюнул Хаджар.

К нему моментально повернулись все четверо.

— Что такое — Последняя Война? — спросил «ошарашенный» Эйнен.

Но, на фоне аристократов, островитянин выглядел самим оплотом спокойствия.

— Откуда ты знаешь о Последней Войне? — с нажимом и очень серьезно произнес Том. –Знание о древних эпохах недоступно для простолюдинов!

Хаджар посмотрел на Диносов и Марнил. Те, кажется, выглядели куда более обеспокоенными знаниями Хаджара, нежели текущей ситуацией.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 653**

— Отойди, — Динос, так же закованный в Императорскую, помпезно-белую, украшенную золотом, броню, бесцеремонно задвинул Хаджара за спину. — Эта битва не для Небесных Солдат.

Хаджар, ошарашенный подобной бесцеремонностью, действительно на некоторое время замер на месте.

В это время его спутники уже бросились в атаку. Вчетвером, против почти полусотни Духов, каждый из которых обладал силой, сравнимой с элитным, столичным учеником.

А их аура Рыцарей Духа средней стадии, говорила о том, что они весьма долго смогут поддерживать подобный темп схватки.

Первым бой начал Эйнен. Его Шест-Копье не даром было длинным и скоростным оружием. Это позволяло островитянину идеально себя чувствовать именно на средней дистанции боя. Чем Эйнен и воспользовался.

Оттолкнувшись от земли, он взмыл в воздух. Его трехметровая Теневая Обезьяна выглядела одновременно и неприступной броней и грозным оружием.

Дух-Клык в её лапах внушало некий первобытный трепет, берущий свое начало в тех далеких временах, когда первые люди вылезали из пещер чтобы охотиться на самых жутких из монстров.

— Скалистый Берег! — произнес Эйнен.

Его фиолетовые глаза вспыхнули дикой, необузданной энергией. Она прошла сквозь его сердце и руки, а затем влилась в Дух. Сотни ударов шеста Эйнена и копирующей движения Обезьяны обернулись, как и на корабле пиратов, самым настоящим морским берегом.

Волны били о скалы, а те рассекали их, выдерживая бесконечную борьбу, длящуюся с момента, как с неба упали первые капли воды, по легендам островитян, наполнившей мировые океаны и моря.

И эта десятиметровая береговая линия, со всеми её бушующими волнами и острыми скалами, ударила по Духам.

— Кровавый Бег! — подхватила инициативу Анис.

Девушка исчезла в одном месте, чтобы мгновенно, быстрее, чем успел что-либо осознать Хаджар, переместиться на десятки метров. И вновь началась жуткая круговерть её силуэтов, которые перемещались от одного противника, к другому.

В последний раз Хаджар видел сражающуюся Анис в битве с Первобытным Гигантом. Тогда она тоже перемещалась при помощи этой техники.

И так же, несмотря на то, что она наносила удары по разным целям, выглядело это так, будто каждое её последующее движение было продолжением предыдущего.

Но это было тогда, а теперь, одновременно с техникой Кровавого Бега, Анис использовала и всю полноту доступных ей мистерий Духа Меча. С каждым ударом с лезвия её Императорского клинка срывались алые разрезы. Куда более плотные и яркие, нежели у Хаджара, они врезались в ближайших Духов.

Не стояла на месте и Дора. Позади Эльфийки вспыхнул иероглиф, обозначающий «Лес». Раскрутив огромный боевой молот, она, повторяя движения Эйнена, взмыла в воздух. Зависнув, на мгновение, в небе, она ударила своим оружием.

Хаджар, до их боя с пиратами, и не подозревал, что молот можно использовать и на средней дистанции. И пусть Дора, единственная из четверых, кто не обладала Оружием в Сердце, с лихвой компенсировала эта сильнейшим из трех видов Духов Рыцаря.

Дух-Иероглиф пропитывал её удары силой, идущей от самой природы. И даже один удар Доры создал воздушную волну, которая тараном ударила в строй Духов.

Удар оказался такой силы, что Хаджар не просто ощутил подземный толчок, а был вынужден отскочить в сторону. Если бы он этого не сделал, то его правая нога провалилась бы в одну расщелин, зазмеившиеся от места, куда пришелся удар Доры.

Но, ярче всех, сияла звезды именно Тома Диноса. За его спиной вспыхнул искрящийся алыми молниями Меч-Дух. Сам же Том вновь использовал свою излюбленную связку.

— Меч Грома! — произнес он. Его клинок обернулся полосой алой молнии, внутри которой бушевали мистерии Духа Меча. — Кровавый Бег!

И он присоединился к сестре. И если Анис выглядела плавно, изящно и будто танцуя, а её разрезы меча походили на витающие в потоках ветра ленты, то Том…

Он был будто обезумевший и опьяневший от крови зверь. Мистерии меча он использовал не для разрезов, а чтобы подпитывать технику Меча Грома.

В итоге каждый его удар, нанесенный по Духу, буквально источал ярость и кровожадность. Вспышки молний, порождаемых ударами его Императорского меча, устремлялись высоко в небо.

Глядя на все это, Хаджар широко улыбнулся. Еще с первого битвы в Лунной Армии, когда вместе с Неро они сражались с врагами, он понял, насколько это радостней.

Радостней биться вместе с сильными союзниками, против еще более сильного врага. Именно в такие моменты перед тобой открывается не просто новые горизонты пути развития, но и что-то более глубокое. Более фундаментальное. Далекое от непосредственной битвы, но близкое к философии.

Близкое к пути, который, наверное, пытался найти в своих странствиях Хаджар.

Позади него, внезапно, зевнула Азрея.

Хаджар повернулся к ней и увидел, что тигрица улеглась на землю и положила морду на лапы.

— Что, это битва слишком проста для тебя?

В ответ на это Азрея лишь фыркнула. Как настоящий хищник, она не стала бы опускаться до возни с мелкой сошкой. Тем более, она бы не стала лишать Хаджара возможности стать сильнее, так что заняла позицию наблюдателя.

— Ну смотри, — хмыкнул Хаджар. — Мне больше веселья достанется.

Тигрица еще раз фыркнула, а затем и вовсе, обвив себя хвостом, закрыла глаза.

— Анис! — раздался крик Доры. — Не вздумай призывать своего Духа!

Только сейчас Хаджар, с удивлением, понял, что из четырех Рыцарей, сражавшихся с Духами-Големами, лишь у одной Анис за спиной не маячила Духа.

— Без него мы не справимся! — процедила исчезающая и снова появляющаяся девушка.

Высокое Небо и Вечерние Звезды, Хаджар действительно мог бы просто стоять и любоваться её движениями. Плавными и резкими, жестокими и мягкими, стремительными и полными смертоносности. Никогда прежде он не видел живого мечника, который был бы способен на такой стиль битвы.

Воистину красивый и завораживающий. Совсем не тот простой, к которой привык Хаджар. Все же, у него практически не было настоящего учителя меча, так что все, что он умел –обучился самостоятельно. Не на тренировочных площадках, а на полях сражений.

Там не было часов, дней и недель, чтобы отрабатывать правильные и красивые движения. Лишь только самые простые и действенные. Те, которые заведомо отправят противника к праотцам.

На фоне движений и стиля Анис, Хаджар действительно выглядел неотесанным варваром, который использует меч лишь как оружие убийства. Но, если задуматься, так ведь оно и было…

И Хаджар бы так и стоял на месте и наслаждался зрелищем, если бы не тот факт, что Рыцари проигрывали. Их самые лучшие и самые могущественные атаки из пяти десятков Духов смогли уничтожить лишь троих или четверых. И теперь, втянутые в мясорубку сражения, они постепенно отступали.

И дело было не в слабости техник или развития, а в банальном численном превосходстве сопоставимых по силам противника.

— Ну, пришло время вступить в драку и Солдатам, да? — Хаджар крутанул в руках Черный Клинок, а затем обратился к Ядру.

Он зачерпнул из него половину силы. Его кристаллизованные меридианы, способные теперь выполнять функцию Ядра, тоже внесли свою лепту в энергетический обмен.

Тело, укрепленное Волчьим Отваром, легко приняло и переработало гигантское, для Небесного Солдата, количество силы.

— Что за…

— Еще один Дух…

— Как это…

— Варвар.

Последний, насмешливо-горделивый, комментарий принадлежал, как нетрудно догадаться, именно Эйнену. Остальные же, на миг ощутив, будто за спиной у них проснулся дикий, хищный зверь, на мгновение обернулись.

Вокруг Хаджара вспыхнул высокий, плотный столп черной энергии. И каждый из Рыцарей мог поклясться собственной душой, что внутри него он увидел очертания распахнутой пасти дракона.

— Черный Ветер!

Одновременно с мечом простого Небесного Солдата на мир обрушилась тьма. Все вокруг словно посерело, и каждый почувствовал, как ему на плечи ложиться что-то тяжелое и, безусловно, смертельное.

Копия Черного Клинка Хаджара, увеличившаяся до семнадцати метров благодаря баснословному количеству влитой в технику энергии, ударила по Духам.

Сконцентрировав в себе всю физическую, энергетическую силу Хаджара, прибавив к ним его острую и крепкую волю и мистерии меча, удар Черного Ветра на миг смог прорваться сквозь барьер, разделявшей технику уровня Неба, от Императорской.

И, пусть прорыв существовал всего долю секунды, но этого хватило, чтобы эхо от удара, разнесшее по округе, буквально мгновенно обратило в прах сразу нескольких Духов. И это не считая еще трех, что погибли непосредственно под ударом Хаджара.

— Проклятье…

Сложно было понять, кто именно из четверых Рыцарей выругался. Скорее всего — они сделали это хором. А Хаджар, обернувшись шлейфом черного тумана, который напоминал собой силуэт дракона, уже врубился в ряды противника.

В его движениях не было элегантности — только чистая ярость. В его ударах меча отсутствовала красота — только стремление как можно быстрее и проще убить врага.

Он не выглядел мечником, осознавшим глубину Оружия в Меча.

Нет.

Вернувшийся из Ласкана Хаджар Дархан до жути напоминал разъяренного хищного зверя, который с радостью встречал каждую новую битву.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 654**

Хаджар врезался в грудь ближайшего из двух. Второго, подрубив под колени, он схватил за голову и, разрывая голыми руками на части, бросил в разные стороны. В воздухе, на миг, завис Камень Энергии. Лучшая пища, которая только могла достаться Черному Клинку.

Вернув верный меч в реальность, Хаджар мгновенно рассек Камень. Именно из них артефакторы создавали изделия выше, чем уровень Неба.

Стоил каждый такой камень как минимум по тысячи монет, но Хаджар не видел в них ни ресурсы, ни деньги. Лишь возможность сделать свое оружие сильнее.

Черный Клинок мгновенно поглотил эссенцию Духа.

— Рассчитать, — отдал мысленный приказ Хаджар.

Нейросеть, несмотря на то, что большая часть её вычислительной мощности была направлена на поиск решения проблемы метки Духа Меча, все же неплохо справлялась с минорными задачами.

[Количество Камней Энергии уровня Рыцаря Духа, необходимых для перехода меча на следующую эволюционную ступень: 11904]

Несмотря на чудовищную цифру в почти двенадцать тысяч камней, Хаджар нисколько не расстроился. Наоборот — его оскал стал только шире. Чем сложнее задача, тем сладостнее её выполнение и осознание безграничности собственных возможностей.

А что может быть важнее, для того, кто полторы жизни провел в облике немощного калеки.

— Хаджар! — прозвучал чей-то выкрик.

Хаджар, в этот момент бившийся сразу с тремя Духами, раз за разом отбивая их огненные клинки, пропустил четвертого. Тот, обойдя его со спины, рассек воздух пылающим мечом.

Пламя, сорвавшись острой дугой, ударило в спину Хаджара. Плащ сумел затормозить удар и лишить его половины силы, но полностью заблокировать… Этого не была бы способна сделать даже Императорская броня.

— Проклятье! — зарычал от боли Хаджар и взмахнул мечом наотмашь. — Крепчающий ветер!

Поток ветра, внутри которого танцевали извивающиеся драконы, ударил по Духам. Неведомые твари, выставив перед собой огненные мечи, внезапно встали строем и создали нечто, напоминающее огненную стену.

Шквал ветра и дракона не смогли задеть Духов, но давящей силы оказалось достаточно, чтобы протащить их несколько метров и разорвать дистанцию.

Хаджар, воспользовавшись полученной инициативой, развернулся на пятках. Взметнулся крыльями его рассеченный черный плащ.

Дух, ранивший воина, уже заносил клинок для повторного удара. От его синего пламени плавилась земля и обращались прахом древние развалины.

— Ргаааар! — теряя остатки человечности, зарычал Хаджар.

Могло показаться, что в этот момент его клыки слегка удлинились, а круглые зрачки, словно стараясь вытянуться веретенами, задрожали.

Левой рукой схватив запястье духа, Хаджар зарычал еще сильнее. Синее пламя, стекая по клинку, лизнуло черную туманную броню, защищавшую плоть Хаджара. Но он, кажется, не замечая этого, с силой вонзил Черный Клинок прямо в грудь твари.

Раскололся Камень Энергии, а сосредоточенный в нем дух был мгновенно поглощен ненасытным Черным Клинком. Тварь, дергаясь на лезвии меча, задергалась в смертной агонии. От боли она попыталась было раскрыть рот, но вместо этого лишь разрывала кожу на скулах и «губах».

Хаджар взмахнул мечом и истлевающая мумия полетела под ноги к остальным монстрам.

Почувствовав сбоку от себя мистерии меча, он развернулся и нанес мощный, рубящий удар. От столкновения двух энергий разошлась волна силы, которая оттолкнула духов и утрамбовала землю во впадине в радиусе десяти метров.

Хаджар уже вытянул левую руку, чтобы вырвать кадык противника, но вовремя увидел, что никакого кадыка нет. А вместо черных, мертвых глаз, на него смотрят испуганно-удивленные зеленые.

— Анис, — выдохнул Хаджар и отступил на шаг назад.

— Осторожно! — выкрикнула девушка.

Она исчезла и появилась за спиной Хаджара. Её длинный, лишенный грады узкий Императорский меч обрушился на занесшего клинок Духа. Алый разрез рассек кожу и оголил Камень Энергии, который Анис резким ударом ладони выбила из тела монстра.

Еще до того, как тело твари развеялось прахом, Камень уже исчез в её пространственном артефакте.

Хаджар, в свою очередь, отпрыгнул назад и, встав спиной к спине с Анис, посмотрел перед собой. Их обступал десяток Духов. Пылали синем пламенем их широкие мечи. Позади тянулись шлейфы, сжигающие силуэты мучеников.

— Полюби вас… — не договорив ругательства, Хаджар взмахнул клинок и забрал из Ядра энергию. — Лазурное Облако!

Над головами тварей появилась черная туча из которой с немыслимой скоростью опустился дракон, чье тело было сделано из меча.

Он уже почти ударил в центр строя тварей, как с их клинков сорвалось пламя. Десяток монстров синхронно подняли мечи в небо. Десять огненных потоков слились воедино, и дракона поглотила огромная пасть, напоминающая разорванный рот немертвого.

— Кровавая Охота!

Анис вновь использовала свой странный, таинственный удар. Никогда прежде, кроме как в исполнении Анис Динос, Хаджар не видел круговой атаки мечника. Но Анис…

Взмахнув клинком, она создала алый круг. Тот, расширяясь, ударил по монстрам. Но, как и в случае со стойкой Лазурного Облака, этот удар не возымел эффекта.

Пламенная пасть, поглотившая дракона, рухнула на землю и вытянулась стеной. Алый круг врезался в неё и исчез в огне, а через него, как и прежде, будто через дверь проходили Духи.

— Сколько их еще? — рядом приземлились Том и Доры.

Динос прижимал к боку раненную левую руку. По ней на землю резво капали багряные вишенки. И, судя по тому, как мерцал дух за его спиной — рана была не только телесной.

Тяжело дышавшая Дора прихрамывала на правую ногу. Кровь не шла, но взгляд сквозь Реку Мира выдавал такую же энергетическую рану.

Да и сам Хаджар, если бы не его более крепкие, «кристаллические» меридианы, тоже, скорее всего, сейчас бы не смог особо сражаться. Синее пламя Духов обладало каким-то жутким свойством наносить рану непосредственно энергетическому телу.

Эйнен, который замкнул их пятиугольник, оказался единственным, кто не получил тяжелого ранения. Вот только исчезла его техника Теневой Обезьяны, а за спиной больше не маячило Духа-ШестаКопья.

— Три десятка, — прокряхтел Хаджар.

Вместе с Анис они раз за разом посылали перед собой разрезы меча, благо это не требовали от них ровно никакой энергии. Тем и страшно было осознание мистерий оружия.

Их использование зависело лишь от мастерства воина, а не от того, сколько силы он может забрать из Реки Мира.

— Я использую свой Дух, — прошептала Анис.

— Не вздумай!

Что неожиданно, последнюю фразу хором произнесли и Том, и Дора и Эйнен.

— Ты помнишь, чем это закончилось в прошлый раз? — прошипела Дора.

Она ударила молотом о землю. Удар вышел слабым, но достаточным, чтобы создать тряску, которая ненадолго остановила смыкание кольца монстров.

— Ты чуть не погибла, сестра, — поддержал эльфику Том. — И, если глава клана узнает о твоем Духе… мы все умрем.

— Может быть, — не стала отрицать Анис. — Может и умрем, если он узнает… но куда вернее, если я его не использую, то мы умрем сейчас.

— Да к демонам! — выругался Хаджар. — Что здесь происходит?!

Удивительно, но его начисто проигнорировали. Лишь Эйнен, стоявший по правую руку, тихо прошептал.

— А как ты думаешь, друг мой, как мы сбежали от Безымянного?

— Когда я его призову, у вас будет пара секунд, — вокруг Анис начала клубиться алая, как кровь, энергия. — Если я не смогу всех их убить — оставьте меня и бегите.

— Да что за…

Хаджара заглушил рев прорвавшейся в физический мир энергии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 655**

Хаджара и остальных накрыла такая давящая сила, что им, невольно, пришлось согнуть колени. Земля не просто ушла в воронку, а рухнула впадиной, глубиной в несколько метров, а шириной в десятки раз большей.

Соседние постройки мгновенно обернулись пылью. Десятки, сотни, тысячи разрезов меча устремились во все стороны. Некоторые из них ударили и по самим членам отряда.

И, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, если бы не возникшая вокруг них сфера, то Хаджар не был уверен, что даже используя полный запас энергии Ядра, смог бы защититься от такого натиска.

Алые, сверкающие сило и истекающие… кровью, разрезы меча, каждый из которых походил скорее на отдельную технику, нежели разрез, ударили по сияющим щитам. Те, обрамлявшие защитные иероглифы, вспыхнули вокруг отряда.

— Высокое Небо, — выдохнул Хаджар.

— Сестра… — просипел Том.

Именно он держал в руках плашку, выглядящую как миниатюрная копия одного из тех щитов, которые и кружили вокруг Хаджара и остальных.

Сам же артефакт излучал силу, находящуюся за границей уровня Императорского уровня. А по насыщенности этот щит можно было легко сравнить с техникой пикового Повелителя.

Но все это меркло на фоне того, что происходило за границей сферы. Анис Динос, мерцая со скоростью, когда она превращалась в размытую алую ленту, танцующую среди гибнущих Духов, преобразилась ангелом смерти.

Жуткой демоницей, каждый удар меча которой разделялся на десять, чтобы потом слиться воедино и отправить в полет бесчисленное множество разрезов.

Безумной прислужницей Дергера, Бога Война, так как каждый удар её меча, каждый шаг, за которым не был способен уследить Хаджар, сливался в симфонию, столь сладостную и знакомую ушам Безумного Генерала.

За её спиной, порой, можно было заметить сияющий иероглиф.

Хаджар не мог его не узнать. Он видел его уже десятки и сотни раз. Сперва, когда-то очень давно, лишь как отсвет внутри Реки Мира.

Спрятанный за толщей силы, он мерцал и обещал дать силу тому, кто сможет понять его значение и глубину его философии.

Хаджар видел его и после. Он видел его погружаясь в воду. Видел, смывая с себя свою кровь и кровь своих друзей. Он видел его внутри собственной души.

Страшный шрам, напоминающий собой по форме жука, вырезанного при помощи девяти сот девяносто девяти ударов меча.

Духом Рыцаря Анис Динос являлось ни что иная, как ипостась самого Духа Меча и сила, которую он… она… оно дарила Анис, превращала девушка в живое оружие смерти.

— Как такое возможно… — прошептал Хаджар.

Перед ним оживала настоящая легенда. Легенда, в которую в Империи уже давным давно никто не верил. Это был четвёртый вид Духа. Тот, о котором рассказывали шепотом в темных тавернах. Которого боялись и, в то же время, отчаянно ждали.

Первый Император, создавший своими руками страну под названием Дарнас, обладал таким духом. Духом, пришедшим из самой Реки Мира. Знаком, который отмечал величайших из героев и сильнейших из мечников.

Если Дора обладала Духом-Иероглифом, который являлся частью сферы природы, то Анис… Она, если придерживаться этого сравнения, владела всей природой, целиком. Каждый листком. Каждой травинкой. Каждой песчинкой. Колышущимся ветром. Новорожденным олененком.

Каждым взмахом меча. Каждым движением лезвия. Каждой вспышкой солнца, отраженной лезвием.

Каждой техникой. Каждой сутью. Всеми мистериями.

Все это содержалось внутри легендарного Духа Реки Мира. И сила, которую она дарил, была всеобъемлюща. Бескрайняя, как океан, она обрушивалась на врагов.

Цунами из феерии пути Духа Меча крушило и резало врагов. Оно землю разрезало легче, чем наточенный нож — лоскут ткани. Оно обращало в прах древние постройки, прах в пыль, а пыль в что-то настолько мелкое и незримое, что оно было неподвластно взгляду Небесного Солдата.

Две секунды времени — огромный срок для сражения истинных адептов. Две секунды для воина, обладающего Изначальным Духом — целая вечность.

И Анис использовала эту вечность на полную катушку. С каждым ударом её меча срывалась волна алых, кровавых разрезов. Те с жадностью вгрызались в стены пламени Духов.

Монстры и не думали атаковать ожившую легенду, они лишь защищались. Синее пламя пыталось сомкнуться вокруг Анис, но та была быстра. Быстрее молнии.

Хаджар не мог за ней уследить. Впервые он понял, какого это быть зрителем, наблюдавшим за схваткой стоявших выше него на голову, а то и две.

Он видел лишь алые вспышки, порой ленту и лишь в крайних случаях, когда напрягал все свои органы чувств, то фиксировал мерцающие остаточные изображения.

А затем все закончилось. Дух, позади Анис, исчез, а девушка раненной птицей упала на песок. Она вся была покрыта кровью.

Монстры, с которыми она билась, не имели плоти…

Эта была её кровь. Кровь от ран, которые вызывала сила Духа, которую простая Рыцарь не могла полностью удержать и обуздать.

Изначальный Дух дарил огромную силу, но столь же великую опасность.

— Бег.и…те, — прошептала Анис.

Меч выкатился из её рук. Алая пена пузырилась на уголках рта, а с каждым произнесенным слогом из глотки вырвался фонтан крови.

— Сестра… — голос Тома дал петуха. Он едва ли не пищал.

— Надо уходить, — тяжело обронила бледная Дора. — Кольцо сужается.

— Какое уходить! — яростно взревел Хаджар. — Их осталось всего десять!

За две секунды Анис смогла развоплотить два десятка монстров. Несмотря на их неприступную защиту, которую не пробивали лучшие из техник элитных учеников.

Несмотря на крепость их псевдо-тел и яростное синее пламя. Эти две секунды Анис была воистину ожившей легендарной мечницей.

— Посмотри, Хаджар! Посмотри!

Дора указала в сторону уцелевших развалин. Один за один на них вспыхивали все новые и новые синие огни. Увеличиваясь в размерах, они преображались в столпы синего огня из которых выходили уже не единицы, а десятки Духов.

Они волокли за собой широкие мечи, а в тянущихся позади шлейфах все так же сгорали пепельные силуэты.

И все они шли к Анис. А та, не в силах пошевелиться, лежала на песке. Её губы безвучно шевелились, пытаясь произнести лишь одно:

— Бегите.

Следом за этим по пустошам прокатился низкий тигриный рев.

Хаджар взял Черный Клинок поудобнее. Вытащив из пространственного кольца горсть пилюль, он закинул их в рот. Ядро и меридианы тут же затопила горячая, чужеродная энергия.

Она билась о стенки энергетического тела, оставляя на на них миниатюрные травмы, которые, накапливались, могли породить увечье.

Алхимия не была панацеей, а любая сила всегда имела свою цену.

— Да сколько бы ты их не съел! — Дора потянула Хаджара за края туманного

плаща. — Мы не сможем биться вечно.

— Вечно и не надо, — покачал головой Хаджар. — но я не оставлю здесь одного из нас.

Эйнен встал плечом к плечу с другом.

— Сколько тебе надо? — просто и лаконично спросил островитянин.

— Полсекунды, — ответил Хаджар. — Полсекунды, и я прорублю нам дорогу.

— Ты с ума сошел! — выкрикнул Том. — Моя сестра только что отдала за нас жизнь, а ты…

— Хорошо, — перебил аристократа Эйнен. — Я с тобой, варвар.

— Я и не сомневался, узкоглазый.

Островитянин поднял кулак и Хаджар ударил по нему своим.

Им двоим не нужно было лишних слов, объяснений и каких-либо аргументов. Они верили друг другу даже преданней, чем сами себе. Такова была настоящая дружба между двумя адептами. Теми, кто жил, сражался и умирал бок о бок друг с другом.

Для кого фраза — сам погибни, а друга спаси, не была пустым звуком и просто красивой эпитафией.

Это было нечто само собой разумеющимся. Ибо жизнь адепта была длинна. И если проживать её одному, то… какой в этом смысл?

Адепт рождался и умирал в одиночестве. Всегда в одиночестве. Но то, как он «жил», он выбирал самостоятельно.

Эйнен, так же как и Хаджар, закинул в рот пилюли. Энергия закружилась вокруг островитянина и вновь Теневая Обезьяна, закованная в радужную броню, взяла в руки копье-клык.

— Убери щиты, Том! — голос Эйнена ударил по ушам морским громом.

— Тупые…

Динос не договорил. Взмахом руки он просто вытолкнул их за пределы спасительной сферы и накрыл ладонью рот что-то закричавшей Доры. Щиты он так и не убрал, но это было не важно.

Эйнен с Хаджар встали перед Анис. Перед ними распростерлось целое море из сотен Духов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 656**

Эйнен раскрутил свой шест-копье. Теневая Обезьяна в точности повторила всего его движения. А затем в небе будто взорвалась бочка с волшебным порохом.

Мерный, изумрудный свет затопил все вокруг. Затем, сжавшись в одну точку, он сосредоточился на острее оружия островитянина.

— Танец Речного Змея! — произнес он.

Следом за широким ударом Эйнена, на землю обрушился огромный змей. Созданный из зеленого свечения, шириной он оказался с торс взрослого мужчины, а длиной в десяток метров. И каждый его клык — лезвие оружия Эйнена, а каждая чешуйка — древко.

Он одновременно крушил врагов на манер шеста и протыкал острым копьем. Было видно, как тяжело островитянину дается этот удар. Как постепенно гаснут радужные чешуйки на теле Теневой Обезьяны и как постепенно размывается её силуэт.

Но, даже так, этого удара хватило, чтобы замедлить десятки и сотни Духов, сомкнувших свое кольцо вокруг оврага, в котором они и находились.

— Что… ты…

Хаджар не стал слушать Анис. Лишь произнеся:

— Не думал, что так быстро буду вынужден его использовать, — Хаджар, положив Черный Клинок на колени, уселся в позу лотоса и погрузился внутрь глубин своей души.

Миновав темноту, в которой обитал влившийся в татуировку на груди дракон и Черный Клинок, Хаджар оказался посреди бескрайней долины, укрытой ковром из зеленой травы.

Время здесь текло иначе, чем в реальном мире. Да и выглядел Хаджар немного подругому. Пропали его старые обноски, а на смену им пришел простой, но ладный наряд из серых тканей.

Пояс подвязала алая веревка, к которой крепилась походная горлянка. Длинные, черны волосы, стянул в хвост узкий кожаный ремешок.

Деревенские обмотки вокруг лаптей заменяли ему сапоги.

Именно так Хаджар видел сам себя и именно таким он и предстал внутри мира собственной души.

— Учитель! — Хаджар опустился на колени и коснулся лбом земли.

Перед ним, на вершине холма, возвышался ныне пустующий валун, на котором когда-то сидел его прославленный предок и Учитель — дракон Травес, последний из племени Лазурного Облака.

Отдав дань уважения Учителю, Хаджар повернулся в другую сторону. Здесь росло низенькое, слабое деревце. Размерами не выше колена, в своих кронах она спрятала маленького птенца. Птенца птицы Кецаль. Того, кто для орков степей Ласкана олицетворял символ свободы.

Наклонившись к нему, Хаджар протянул ладонь.

Птенец, высунув клюв из-под крыла, зевнул и, взмахнув крылышками, вскочил на палец.

— Ты поможешь мне, дух мой?

Птенец уставился глазами бусинками в голубые очи Хаджара. Это выглядело так, будто он говорил: «А ты думаешь, я когда-нибудь захочу тебе отказать?».

— Я не принуждаю, — покачал головой Хаджар. — Нет хуже участи, чем биться по принуждению. Это всего шаг от рабства. Я бы не хотел быть хозяином птице свободы.

Птенец фыркнул и взмахнул крыльями. Этим он словно повторил однажды услышанную Хаджаром фразу о том, что рожденный свободным, рабом стать не может.

Хаджар засмеялся.

Птенец, размером меньше пальца, обладал таким же жестким и непреклонным характером, как и сам Хаджар.

— Тогда, я дам тебе свою силу, а ты мне — свою, хорошо?

Птенец, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, абсолютно по-человечески кивнул.

Хаджар, с глубоким вздохом, мысленно потянулся к Ядру. Подняв руку к иллюзорному небу, он опустил её и указал пальцем на птенца. В этот же момент облака раздвинулись и в дух влился поток черной, с миниатюрными прожилками синей, энергии.

Птенец рос. Его крылья увеличивались в размерах.

Они были ему нужны, чтобы свободно парить под самыми из высоких небес. Чтобы с гордостью встречать любые бури и бороться с самими дерзкими из ветров.

Росли его стальные когти.

Они были ему нужны, чтобы сражаться… нет, не за жизнь — за свои крылья.

\* \* \*

Эйнен, растратив почти все свои силы, опустился на землю. Чья-то чужая воля подхватила его и вернула обратно под купол.

— Что делает этот демонов варвар?! — закричал Том.

— Это знает только он сам, — пожал плечами абсолютно спокойный Эйнен.

В этот момент Духи, понявшие, что больше никакой огромный змей их не атакует, продолжили свое неумолимое продвижение к цели.

Сидевший в позе лотоса Хаджар внезапно протянул вперед руку. Казалось, что в этом простом жесте не было ничего необычного, но в следующее мгновение щиты, кружившие вокруг Диноса, Марнил и Эйнена, задрожали.

— Что за…

Огромный, дотягивающийся до облаков, закручивая их в спираль, столп энергии ударил из груди Хаджара. Мгновенно расширившись, он полностью скрыл внутри себя сидевшего на земле человека.

Следом за этим песок на земле начал постепенно закручиваться в тут же рассыпающиеся вихри. Затрепыхались одежды, покачнулись кроны кустов и слетела пыль с развалин.

Создавалось впечатление, будто кто-то позвал ветер и тот, сперва откликнувшись на зов, не понял, кто имено его звал и исчез.

А затем по ушам резанул высокий, тонкий птичий крик:

— Кья!

Столп энергии исчез, а после него в воздухе зависла птица. Её широкие крылья достигали в размахе трех метров, а острые когти выглядели обнаженными мечами.

— Это какой-то артефакт? — ошарашенно прошептала Дора.

— Это дух, — тут же ответил Эйнен.

— Невозможно! — выкрикнул Том. — Он ведь простой Небесный Солдат!

— Нет, — сверкнули фиолетовые глаза Эйнена. — Мой друг не Небесный Солдат, он безумный варвар.

Хаджар, все так же сидя в позе лотоса, поднял раскрытую ладонь к небу. В ней мгновенно материализовался Черный Клинок, на котором ярче ночной звезды сиял синий иероглиф.

Птица-Дух, вновь издав высокий крики, взмахнула крыльями и, внезапно, втянулась внутрь спины Хаджара.

— Что за демоновщина! — закричали хором Том и Дора.

Для них необычным был тот факт, что Эйнен умел, каким-то образом, вооружать своб обезьяну Духом, но то, что проделал Хаджар шло в разрез со всем, что они знали о пути развития.

Из-за своего крика они не слышали, как улыбающийся островитянин прошептал:

— Твои предки зовут тебя, мой друг. Жаль ты не слышишь их яростного рева.

И никто не заметил, как руки Эйнена на миг покрыла радужная чешуя, чтобы мгновением позже исчезнуть во вспышке света.

Хаджар, поднявшись на ноги, выставил в сторону Черный Клинок. Если раньше на его лезвие сиял исключительно синий, древний иероглиф, то теперь все лезвие украшал такой же синий орнамент, напоминающий устремившуюся в полет птицу.

Птицу Кецаль.

— Черный Ветер, — тихо прошептал Хаджар и сделал один, единственный, удар мечом.

Удар, от которого в воздухе будто взорвалась невидимая бомба. Щита задрожали еще сильнее, когда до них докатился рев, способный расколоть небеса и разорвать землю.

От того места, где стоял Хаджар, по земле зазмеились глубокие трещины. Превращаясь в настоящие расщелины, он с жадностью поглощали падающие в них развалины и не успевших отпрыгнуть Духов.

В воздухе появлялись разрезы, вызванные одним лишь эхо от удара, прорвавшего грань Небесной техники. Пусть куда более слабые и в меньшем количестве, чем вызвала Анис, они с куда большей яростью били о синее пламя.

А следом за ними меч Хаджара будто ожил. Казалось, что ничто не было его остановить. Будто он освободился от всех оков, что когда-либо его стесняли.

Будто он двигался одновременно с волей Хаджара, которая могла дотянуться даже до самого Седьмого Неба и Яшмового Дворца.

То, что недавно представало в образе огромной, семнадцати метровой копии Черного Клинка, приобрело формы живого существа.

Распахнув пасть, сине-черные дракон, чья чешуя была украшена тем же орнаментом, что и меч Хаджар, врезался в ряды Духов.

Будто таран, он рвал и крушил противников. Те, в коротких вспышках, исчезали один за одним, пока силя не иссякла и огромный Хозяин Небес не исчез.

Одним ударом, теряющийся сознание, залитый собственной кровью, покрытый страшными резанными ранами, падающий на землю Хаджар уничтожил почти три десятка Духов.

И, что куда важнее, он действительно прорубил в кольце противников широкую тропу. Тропу, по которой мгновенно пронеслась белая молния. Оставляя за собой пожар того же цвета, она, на миг обернувшись тигром, свирепо зарычала.

Когда же она, вновь обернувшись молнией, исчезла, то все, что обнаружили Духи внутри впадины, это опаленную, оплавленную землю.

Азрея же сбросила на землю свой груз лишь тогда, когда злосчастные развалины остались где-то у горизонта.

На спине у неё остались лежать лишь Эйнен и Хаджар.

И у последнего явно не билось сердце.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 657**

Хаджар не сразу смог открыть глаза. Это, казалось бы такое привычное и простое действие, далось ему не без труда. Он словно шел через узкий коридор. Стена его постоянно сжимались. Пол становился вязким.

Всеми силами пространство пыталось удержать его внутри себя, но Хаджар рвался к маячившему впереди свету.

Открыв глаза, первым, что сделал Хаджар — попытался пошевелить ногами. К его счастью, они мгновенно откликнулись.

Ощущения, которые он пережил, настолько походили на пробуждение после наркоза, что на пару секунд Хаджар подумал, что вновь лежит в палате в больнице на холме.

Слава Высокому Небу, он лежал вовсе не холодных простынях больничной койки, а на горячем песке Пустошей. Над его головой светили звезды, а легкий северный ветер приятно обдувал лицо.

Свет от костра на мгновение заставил Хаджара зажмуриться, а когда он второй раз открыл глаза, то понял, что с трудом может дышать.

И не потому, что его грудь сдавливало что-то физическое. Просто сил в его теле почти не осталось. Ему было сложно даже пальцы сжимать и разжимать, не говоря уже о том, чтобы попытаться привстать.

— Лежи, — прозвучал командный голос.

Сквозь пелену мутного сознания проступили очертания, в которых Хаджар узнал своего верного друга. Эйнен, разложив вокруг него какие-то многочисленные склянки, щедро смазывал их содержимым тело раненного.

О том, что он ранен, Хаджар понял сразу, как посмотрел на свое тело сквозь Реку Мира. Энергетические повреждения, которые он получил, оказались минимальны. Сказывались разнообразные тренировки, через которые он прошел за прошедших полтора месяца.

Если бы не Волчий Отвар вкупе с порошком, сделанным из трехтысячелетнего папоротника и техники медитации «Пути Среди Облаков», то Хаджар, после своей авантюры, оказался бы в лучшем случае калекой.

Способ взаимодействия с Духом, которому его «обучили» орки, оказался настолько могущественен, что полученная сила попросту бы сожгла энергетическое тело Хаджара.

Если бы звезды сошлись особым образом, а боги, что им не свойственно, сжалились над ним, то Хаджар остался бы не способным к развитию калекой.

В худшем, и самом вероятном случае, он бы умер.

Но, как бы странно это ни звучало, несмотря на незначительные энергетические повреждения, он пострадал от физических. На его плоти было столько ран, что их количество перешло в качество.

Все же, ни один адепт, как бы крепок он ни был, не застрахован от смерти от банальной потери крови или пронзенного сердца. Именно поэтому существовали техники укрепления плоти, а не только медитации и усиления энергетической составляющей.

— Как…

— С ней все в порядке, — перебил Эйнен и сделал очередной мазок пахучим зельем. — В отличии от тебя, безумный варвар, у ней заранее на такой случай готовы все препараты.

Хаджар, не без труда, повернул голову в сторону костра. По ту сторону мерцающих отсветов пламени он увидел знакомые фигуры.

Дора и Том, выглядящие намного лучше, чем прежде, пили горячий отвар из пиал. Ладонями отгоняя пар, они дули на содержимое и отхлебывали маленькими глотками.

И, чтобы они там не хлебали, от зелья тянуло концентрированной лечебной энергией. Причем, рассчитанной имеено на адептов. Отпей такого напитка смертный или, пусть даже, сильный практикующий — смерть была бы неизбежна.

Рядом с ними сидела и Анис. Завернутую в плед, её била мелкая дрожь. Трясущимися руками она держала всю ту же пиалу, из которой потягивала куда более резкий и насыщенный отвар.

Её энергетическая структура пострадал куда сильнее, чем у Хаджара. И, если основные меридианы успели восстановиться, то вот мелкие каналы напоминали порванную дождем паутину. С них даже капли стекали — не водяные, а капли силы Реки Мира.

Из-за этого Анис и дрожала.

Но, даже так, отвар быстро приводил её в чувства и постепенно восстанавливал структуру. Что бы там за травы не плескались в кипятке, а действовали они безотказно.

— Не п-пред-длагаю, — дрожа ответила на незаданный вопрос бывшая наследница клана Хищных Клинков.

— Отвар сделала моя тетя, — продолжила за подругу Дора. — Такие сборы у меня, Тома, Анис и Эйнена. Тебе она делать отказалась, сказала, что…

Дора осеклась. Из них пятерых, секрет Хаджара о присутствии внутри осколка души Врага знали только трое. И ни один из Диносов в это число не входил.

Благо, после битвы с Духами-Големами, все оказались настолько уставшими и вымотанными, что на оговорки Доры просто не обратили внимания.

— Что это за твари? — Том, видимо решив, что если все очнулись, то можно продолжить свой расспрос.

Впрочем, Хаджар был рад, что они начали разговор именно с этого вопроса. Сам он мог придумать десяток других, куда более каверзных и неловких.

— Конструкты прошлого, — что неожиданно, слово взял обычно молчаливый Эйнен. –Подчиненные Духи, которых люди поставили себе на службу.

Какое-то время народ переваривал полученную информацию.

— Но чтобы подчинить Духа, нужно обладать огромной силой! — шокированная Дора едва не выронила пиалу.

— Это не говоря о сложности соответствующих техник, — добавил Том. — И, что-то я не слышал, чтобы на службе нынешних армий, как Ласканской, так и нашей собственной, стояли на вооружении подобные существа.

— Их же были сотни, — продолжала бубнить эльфийка. — Сотня таких монстров… а если их больше…

— Наверняка, — «кивнул» Эйнен.

Благо, троица, сидевшая напротив от друзей, успела привыкнуть к скудности мимики островитянина.

— Интересно, — протянул Том. Он старался не шевелить левой рукой, что было очень заметно. — Никто и никогда не слышал об этих существах в Пустошах.

И действительно. Если бы и раньше Духи-Големы тенями бродили среди развалин древних королевств прошлого, то хоть кто-то бы на них натолкнулся.

За тысячи лет существования школы «Святого Неба», Пустоши избороздило бесчисленное множество адептов. В поисках старых усыпальниц и гробниц, они перекопали огромные пространства Пустошей, но никто не передавал в школу информации о подобных тварях.

— Что-то их разбудило, — слова Хаджара звучало сухо. Да и сам процесс выдавания членораздельных звуков давался ему тяжело.

— Неужели? — Том залпом осушил чарку и кинул её в костер. Непозволительная, для «простых смертных», расточительность. — А сами мы не додумались. Наверняка из-за того, что Наставники привезли сюда Ключ и Карту к гробнице Декатера. Демоны и Боги! Что еще за твари будут нас здесь поджидать? И не надо мне отвечать! Это был риторический вопрос.

— Великий младший наследник дома Хищных Клинков испугался?

Динос никак не отреагировал на слова Марнил. Он и вовсе, казалось, начисто проигнорировал сказанное ею. Удивительная выдержка для обычно вспыльчивого и заносчивого аристократа.

Какое-то время отряд пребывал в гнетущей тишине. Каждый размышлял о том, какие еще препятствия могут встретиться им на пути.

Хаджар же, лежа на песке, смотрел на звезды. Его терзали совсем безрадужные мысли. Если из-за появления в Пустошах всего необходимого, для вскрытия сокровищницы Последнего Короля, то… Может ли это как-то повлиять на Врата Демонов, которые, по слухам, стоят где-то в сокрытых землях Пустошей.

— Проклятье… — едва слышно прошептал Хаджар.

Внимание на его ругательство обратил разве то Эйнен, да и тот уже вскоре отвлекся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 658**

— Сестра! — Том, от возмущения, даже на ноги вскочил. — Ты не можешь быть ничего должна этому простолюдину!

— Этот простолюдин, — с нажимом произнесла Дора. — Спас наши жизни! В том числе и Анис!

— Да он сам едва с праотцами не встретился! И спасением мы скорее обязаны тигру, нежели ему!

Кстати о тиграх. Азрея, внов приняв облик котенка, лежала в свете костра. Нежась в тепле, она забавно дергалась во сне и, порой, широко зевала.

В данный момент она меньше всего напоминала свирепого Древнего хищника, обладающего силой, сравнимой с начальными стадиями человеческого Повелителя.

— Тигр тоже его, — заметила Дора, на что была мгновенно обмяукана Азреей.

Хаджар на это только улыбнулся. Он всегда подозревал, что котенок только притворяется вечно спящей, а сама постоянно находится на чеку.

— Хорошо-хорошо, — замахала руками эльфийка. — Только не сердись, грозный зверь. Ты сама по себе.

Азрея, утвердительно мяукнула, обвела присутствующих столь надменным взглядом, что на его фоне Том Динос выглядел незначительным выскочкой.

— Не важно, — отмахнулся вышеупомянутый аристократ. Усевшись обратно, он уставился сквозь пламя на Хаджара. — У меня к тебе два вопроса, варвар.

Хаджар тяжело вздохнул. Он заранее знал, какие именно вопросы ему зададут. Увы, из-за пребывания в бессознательном состоянии, он не успел подготовить достойные ответы.

— С чего ты взял, что я захочу тебе отвечать?

Хаджар не то, чтобы собирался лезть в конфликт, просто хотел выиграть немного времени. Времени, чтобы обдумать свои ответы.

— С того, варвар, что у тебя нет выбора!

— Том! — Дора попыталась образумить наследника Хищных Клинков, но, судя по тому, как неохотно она это делала, эльфийке тоже было интересно послушать ответы Хаджара. — Ты общаешься не со слугой, а с нашим союзником!

— Именно поэтому я и хочу знать, чего могу ожидать от него!

Как и предполагал Хаджар, только услышав мало-мальски резонный аргумент, Дора тут же замолчала. Более того, она сосредоточено смотрела на Хаджара. Так, словно это не Том собирался задавать вопросы, а она сама.

— Не помню, чтобы у тебя появился медальон императорского следователя, Том.

— Не дерзи мне, простолюдин, — процедил Динос. — Твоя жизнь не стоит и ломанного гроша. Одно мое слово и…

— И его услышат все Пустоши, да, — перебил аристократа Хаджар. — не забывай, что на мне, так же как и на тебе, висит медальон школы «Святого Неба». И до тех пор, пока мы не впустились, то находимся в одинаковых правах.

Том заскрипел зубами, но замолчал. Не сколько потому, что ему нечего было ответить, сколько из-за настойчивого взгляда Анис. Из уважения к сестре (хотя, учитывая, как он порой к ней обращался, это уважаение было тщательно замаскировано) он решил отстать от раненного.

Хаджар же ненадолго отвлекся на процедуру выпуска из школы «Святого Неба». Она, по сути, была весьма и весьма проста. Любой, кто достиг средней стадии Повелителя –выпускался с почетным знаком отличия.

Тот, кто проучился в ней двадцать лет, выпускался просто как бывший ученик. Без всяких почетных знаков и рекомендательных грамот.

Третий, и самый распостранненый способ — люди просто уходили сами. Кто-то, если находился в ранге ученика внутреннего круга, мог получить рекомендацию от Наставника или Мастера.

Другие, кому повезло не так сильно, обычно брали с собой письмо с их порядковым номером в списках Крепкой Земли и Нефритового Облака.

— Мы можем поступить так же, как в случае с Эйненом, — внезапно предложила Дора.

Что именно она имела ввиду, Хаджар не знал. Островитянин продолжал врачевать его раны и никак не реагировал на разговор. А вот Том мгновенно взбеленился.

— Разумеется он принесет нам клятву!.

— Какую еще клятву? — вот теперь Хаджар насторожился.

На его ладони и так было достаточно шрамов, оставленных Рекой Мира как свидетельство принятых обещаний.

— Клятву о том, что ты никогда и никому не расскажешь о Духе моей сестры.

Хаджар облегченно выдохнул. Он прекрасно понимал, что подобная тайна, тайна о владении Изначальным Духом, могла стать смертным приговором для Анис. И не столько потому, что гения, обладающего подобным потенциалом, захотят даже не завербовать, а убить.

Сколько потому, что Анис Динос некогда являлась старшей наследницей одного из семи великих кланов Империи. А, обладая таким потенциалом, стоит ей достигнуть Безымянной стадии и, кто знает, что тогда будет.

Вернуть власть в клане для неё будет вопросом пары показательных ударов меча. А там и Императорский трон мог пошатнуться в своем всевластии.

Управлять или приказывать Безымянной, талантливой мечнице, способной призвать Изначального духа? А если сюда прибавить возможность осознания Королевства Меча… В общем и целом, из Анис и потомков, которые однажды последует за ней, получалась вполне себе достойная альтернативе короне.

— Эйнен…

У Хаджара не было сил, чтобы поднять руку. И уж тем более их бы не хватило, чтобы надрезать ладонь.

Островитянин мгновенно понял что к чему. Обнажив кинжал, он провел им по ладони Хаджара. А тот, не теряя времени, произнес слова клятвы.

Кровь вспыхнула золотым пламенем, а рана затянулась, оставляя очередной шрам.

— Сп-пасиб-бо, — прохрипела Анис.

Закашлявшись, она отвернулась, вытерла платком синие губы и вновь потянула отвар.

Что же, теперь, хотя бы, становилось понятно, как эта четверка смогла выжить под натиском желающих заполучить Ключ от гробницы. И, что важнее, в бегстве от Безымянного убийцы.

— Мы можем принести такие же клятвы, — Дора, показательно, достала кинжал для разделки монстров. Вернее — вырезания из их тел Ядер.

Такие имелись у всех, кто однажды являлся простым практикующим. Правда, для адептов эти простые, разделочные кинжалы, скорее служили в ритуальных, нежели практичных целях.

Ядра они уже давно могли доставать и без разделки, а вот для принесения клятв этот кинжал годился на все сто.

— Чтобы я принес клятву какому-то простолюдину?! — возмутился Том.

— Да успокойся ты, Динос! — прикрикнула Дора. — Хаджар уже сейчас обладает силой большей, чем большинство Рыцарей Духа средней стадии. А стоит ему получить изумрудный медальон, что только вопрос времени, как Наставник Орун возьмет его в личные ученики. Так что, после окончания школы, вы будете в одном дворянском титуле!

— Дворянин аристократу не ровня.

— Упертый идиот!

Дора, в сердцах, кинула плошку в костер. Наверное она и не задумывалась, что в этот момент выглядела не лучше, чем Динос. Хотя им, семнадцатилетним ученикам, обладающим воистину пугающей силой, такое было простительно.

Хаджар же с Эйненом продолжали свое молчаливое общение.

— Б-брат. По-жжа-луйста.

Голос Анис подействовал на Тома сродни ушату холодной воды . Некоторое время помолчав, он выругался так крепко, что вызвал бы восторг даже у знатока этого дела — Неро.

Выхватив кинжал из рук Доры, он порезал себе ладонь и поклялся не выдавать секретов, которые узнает от Хаджара. Тоже самое проделали и Дора с Анис.

— А теперь расскажи нам, варвар, — Том специально сделал ударение на последнем слове. –откуда у Небесного Солдата появился Дух?! Да еще и такого размера?!

Хаджар улыбнулся.

— На самом деле, он, пока, не велик, — усилием воли, хаджар призвал в реальность птенца Кецаля. — Он…

— Какой милый цыпленочек.

Все синхронно повернулись к Эйнену. Тот, сверкнув фиолетовыми глазами, внов вернулся к врачеванию.

— А тебе идет, мой варварский друг, — островитянин выглядел абсолютно спокойно, но это не означало, что он не подтрунивал над товарищем. — Дух-цыпленок… Пожалуй, бардам будет о чем спеть пару песен.

— Ой, да иди ты к…

Конец ругательства заглушил смех всей пятерки отряда. Так они и смеялись сидя около костра. Посреди Пустошей, окруженные развалинами замков и дворцов. Под светом звезд и луны, то и дело ныряющей в облаках.

Все же, порой и адептам было полезно снять напряжение простым, человеческим смехом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 659**

— Путь предков, — заворожено повторила за Хаджаром Дора. — Звучит красиво.

— Звучит бредово, — мгновенно фыркнул Том. — Все, что он нам рассказал, противоречит имперскому учению о пути развития.

— Если ты не заметил, брат, — за время рассказа Анис допила уже третью чарку отвара. Что удивительно, к этому моменту жуткая мешанина из порванных каналов восстановилась по крайней мере на восемьдесят процентов. — То то, что продемонстрировал Хаджар, само по себе выходит за рамки учения.

Том был вынужден согласиться и замолчать. Он действительно никогда прежде не слышал, чтобы кто-то мог не заимствовать силы у своего Духа, а обмениваться ими с ними. А после обмена еще и сливаться воедино, что, буквально, удваивало силы адепта.

То, как Хаджар сражался вместе со своим «птенцом», делало его столь же могущественным, как и союз Анис с её Изначальным Духом меча.

И это, признаться, если не пугало, то заставляло Тома испытывать давно позабытое им чувство. Чувство, похожее на зависть.

— Странно, что если орки столько веков помнили, так называемый, путь предков, то…

— Почему они еще не захватили империю? — догадался Хаджар о неозвученном вопросе Анис. — Им это не надо. Они кочуют, охотятся, и живут в мире с природой. Власть над людскими городами и странами им ни к чему. Они воспринимают их лишь как охотничьи угодья.

— Иными словами — и без того считают эти земли своими, а людей держат за пасущийся скот.

С такой стороны Хаджар на ситуацию еще не смотрел, но не смог спорить с утверждением мечницы. И действительно — так же как смертные позволяли животным плодиться в лесах, чтобы потом на них охотиться, так же и орки не участвовали в завоевательных войнах.

В конце концов, не пойдет же человек войной на кроликов. Так и орки не воют, за редким исключением, с Ласканской империей.

— А что ты, все же, сделал, чтобы получить их почет? — не удержалась от продолжении не оконченной темы Анис. — Перья в твоих волосах… Даже у простого орочьего охотника в уборе всего одно белое перо.

Подобная осведомленность аристократов об укладе жизни расы, о существовании которой Хаджар даже не подозревал, нисколько не удивляла. То образование, которое они получали в детстве, не шло ни в какое сравнение со знанием простого народа.

Даже если этот простой народ некогда жил в королевском дворце. Не стоило забывать, что Хаджар, пусть и принц, но, все же, захолустного королевства с дальнего приграничья.

Для Лидуса и Небесный Солдат считался мифическим созданием, способным управлять стихиями и летать. Так, видимо, сквозь призму легенд дошли до народа использование воли и небесных кораблей.

Что же до орков и эльфов, то о них даже сказок не осталось. Какое уж тут образование.

— Принял участие в их празднике, — слукавил Хаджар. Вроде и правду сказал, а вроде и нет. –Там и получил.

Аристократы, все же, не дураки, поняли, что даже учитывая принесенную клятвы, данной информацией Хаджар с ними делиться не намерен.

В мире боевых искусств умели уважать чужие секреты, так что и давить до самого конца никто не собирался.

— Ну ладно, с этим мы решили, — удовлетворенно кивнул Том Динос. — признаю, варвар, принесенная клятва избавит тебя от множества проблем.

Это не было извинением, скорее просто констатацией факта, что человека, знающего путь предков, в Империи не будет ждать ничего хорошего.

И не важно, что без Волчьего Отвара этот путь был невозможен для адептов. Сам факт того, что используя его любой может вдвое, а то и в трое усилить свои боевые качества… Нет, весы равновесия в империях не допустят такого перегруза и избавятся от любого, кто мешает их балансу.

Хаджар посмотрел на Эйнена.

За все время разговора островитянин не выказал ни грамма удивления. Чего, разумеется, нельзя было сказать об аристократах, забывших об этикете и порой перебивающих Хаджара для уточнения некоторых деталей.

Все трое были крайне поражены рассказом Хаджара. Трое, а не четверо.

Островитянин, закончивший смазывать уже затягивающиеся раны друга, выглядел все так же спокойно. И это не была его привычная манера сохранять каменное выражение лица. Нет, Эйнена действительно не удивили рассказы о пути предков.

Хаджар молча, но выразительно посмотрел на друга. А тот, используя язык охотников Долины Озер, которому его обучил Хаджар, незаметно отпальцевал:

— «Опасно. Не сейчас. Разговор. Потом».

Что именно скрывал Эйнен, Хаджар не знал. Но он в достаточной степени доверял другу, чтобы не зацикливаться на чужих тайнах. В конце концов, всех тайн Хаджара, кроме него самого, не знал больше никто.

— А теперь перейдем к главному, — Том даже тон понизил и заговорил едва ли не шепотом. При этом Динос постоянно оглядывался через плечо. Будто боялся, что в любой момент кто-то может вынырнуть из тьмы и услышать о чем идет разговор. — Откуда тебе известно о Последней Войне?

— Послед…

— Тс-с-с-с, — на Хаджара одновременно зашипели все три аристократа.

— Не произнеси вслух, Хаджар, — даже Анис, и та заозиралась по сторонам. — Это не то знание, о котором стоит так бесстрашно кричать.

Вот теперь Хаджар с Эйненом переглянулись. Они, конечно, всегда подозревали, что как и в любом государстве, в Империи используется в том числе, как и политический инструмент.

Но чтобы запугать упоминанием о каком-то знании всю аристократию… Это надо было очень сильно постараться.

— Пожалуй, тогда это не вам стоит расспрашивать, а мне, — протянул Хаджар. — Чего такого опасного в этом знании?

— Такого, что одно упоминание о событиях тех времен может плачевно закончится даже для аристократа, — прошептала слегка побледневшая Дора. Удивительно, но она действительно… боялась этого словосочетания. — Знания о той эпохе стерто из всех библиотек, а исторические книги и свитки уничтожены.

— Почему?

— Потому, что именно в той войне и образовались семь Империй, — жестко обрубила Анис. — И пришли те, кто стал их хозяевами.

— Хозяевами имп…

— Тс-с-с-с, — внов перебили Хаджара.

— Угомонись, варвар, — сквозь зубы процедил Динос. — Стоит тебе хотя бы прошептать эти два слова в Даанатане, как тебя мгновенно упекут в пыточные тайной Императорской канцелярии. А если тебе так жить не охота, так мне скажи. Я буду счастлив отправить тебя к праотцам.

Хаджар собирался послать Тома по известному маршруту, но решил с этим повременить.

— Поэтому мы так и удивились, что ты слышал это название, — продолжила шептать Анис. –Никто из простолюдинов Империи не знает о минувших эпохах.

— Да какое там, — подхватила оглядывающаяся Дора. — даже дворянам и большинству аристократов такие знание не по рангу.

— Большинству?

Троица синхорнно кивнула.

— Лишь правящие семьи семи великих кланов в праве хранить и передавать эти знания по наследству, — Тома, буквально, распирало гордостью.

— Да, что, проклятье, за знание такое?! — не сдержался Хаджар.

Аристократы переглянулись. Какое-то время они молча спорили о том, стоит ли договаривать, пока Анис не произнесла:

— О том, что все семь Империй подчиняются Стране Драконов. Мы служим монстрам –Хозяевам Небес.

— «Убей Императора Драконов!» — прозвучало в голове Хаджара.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 660**

Отряд, на этот раз с куда более неспешным темпом, двигался в сторону северо-востока. Хаджар так и не рассказал им про Голову Сокола. В конце концов, даже захоти он, объяснить этот момент было бы очень сложно.

Прикрыв глаза ладонью, Хаджар огляделся. Сегодня в Пустошах на небе не маячило ни единого облачка, так что солнце жарило почти так же нещадно, как в Море Песка.

Вокруг царил все тот же пейзаж. Развалины и высушенная земля вкупе с редкой, низкой растительностью.

— Внимание! — Том вскинул кулак.

Они находились на высоком холме, с которого открывался вид на просторы древнего тракта.

Спешившись, адепты дружно упали на землю и поползли. Скрывшись за сухими, рыжими кустами, они поочереди начали передавать друг другу подзорную трубу Хаджара.

Как бы ни были сильны Рыцаря Духа, а видеть на расстоянии в пять километров они не могли.

— Великая Черепаха, — выдохнул Эйнен.

Он передал трубу обратно Хаджару. Тот, прижав окуляр к глазнице, вгляделся в происходящее. Через потрескавшееся, слегка мутное стекло, он увидел не самую приятную из картин.

Отряд, судя по серебряным вспышкам, учеников внешнего круга сражался с какой-то тварью. Ростом в десять, может одиннадцать метров, она напоминала некую помесь льва, летучей мыши, скорпиона и детского кошмара.

Черная грива на розовой коже то и дело щелкала желтыми искрами. Те, превращаясь в настоящие молнии, били по суетящимся у ног твари адептам. Группа из сотни, или около того, учеников, практически ничего не могла противопоставить монстру.

Кого не испепеляли на месте молнии, того догоняли огромные лапы. Размером с колонну в каком-нибудь дворце, одним ударом они были способны прихлопнуть сразу двоих, а то и троих адептов.

И это не считая острейших, длинных, как копья, клыков. На них погибали десятки адептов, которых тварь буквально проглатывала, даже почти не жуя.

Позади, вместо обычного львиного хвоста, сверкала вспышка хитинового скорпионьего жала. Когда оно пронзали кого-то из адептов, тот мгновенно превращался в прах.

Капли яда, падая на песок, шипели, выпаривая её кислотой, которая оставляла в земле узкие, глубокие желоба. И это не считая воистину исполинских кожистых крыльев, растущих из спины жуткого монстра.

Одним взмахом они поднимали небольшую песчаную бурю. И тем, кому не повезло оказаться у неё на пути, завидовать не приходилось. Их будто стирало огромной наждачкой, не оставляя при этом ничего, кроме закованного в простенькие доспехи белого скелета.

— Мантикора, — вынесла свой вердикт Анис и вернула трубу Хаджару.

— Вижу, — кивнул Хаджар.

Он был знаком с этой тварью. Сам никогда не сражался, но слышал рассказы бывалых путешественников, а еще видел её изображения в бестиарии. Благо к последнему в Зале Славы школы «Святого Неба» доступ был свободным.

— Только вот никогда не слышала, чтобы в Пустошах водились Звери уровни Духа.

— Слава богам, — поежился Том. — Что она лишь на начальных стадиях.

Именно факт того, что мантикора находилась на начальных стадиях Духа, позволяло отряду чувствовать себя в относительной безопасности.

Начальная стадия зверя уровня Духа равнялась по силе Пиковому Безымянному адепту. А будь эта мантикора хотя бы средних стадий, то она бы превзошла по силе ступень Безымянного и тогда, наверное, не устояла бы крепость, служащая преградой между Пустошами и всей Империей.

Собственно, Хаджар уже видел таких монстров — высоких стадий Духа. Именно ими являлись те огромные крылатые змеи, которые теперь поселились в горах Да’Кхасси.

И, видят Вечерние Звезды, вряд ли бы атака подобных монстров выглядела бы хоть немногим «проще», чем полномасштабная война между империями.

Все же, как бы ни были сильно развиты людские цивилизации, а главной угрозой для них до сих пор оставались вовсе не воинственные соседи, а кровожадные монстры.

— Пойдемте, — Дора медленно поползла в сторону склона, где паслись их лошади и зевала Азрея. — Мы им ничем не поможем.

Никто не спорил. Сотня адептов, учеников их собственной школы, была обречена на смерть в когтях и пасти этой твари. Им бы никто не помог.

Возможно, если бы здесь оказались личные ученики, достигшие ступени Повелителя, в количестве трех, четырех человек, то они смогли бы справиться с монстром. Но, вот в чем загвоздка, Пустоши сейчас были открыты только для Небесных Солдат и Рыцарей Духа.

Не сводя взгляд с далекой сцены массового побоища, отряд спустился под склон. Забравшись на лошадей, в случае Хаджара — на тигрицу, они, нисколько не стесняясь, пришпорили их и отправили с места в карьер.

Будто умалишенные, они мчались около трех часов в диаметрально противоположном направлении. За это время на небе успели появиться первые облака, грозящие вскоре слиться в тяжелую, ливневую тучу.

Пейзаж начал постепенно меняться. Холмы сухой земли, потрескавшейся земли, сменились сперва мелкими скалами, а затем и высокими, красными горными пиками. Копьями пронзая земную твердь, они пытались пронзить далекое небо, но, так и не достигая лазурной выси, застывали где-то по середине.

— Все, хватит, — Том остановил своего Пустынного скакуна.

Похлопав уставшего, взмыленного шестиногого коня по шее, он спустился на песок.

— Устроим привал.

Никто не спорил. Опять же, негласным не то, что командиром, а координатором их отряда стал именно Том Динос. Просто потому, что оспаривать его право на это, было бы слишком долгим и утомительным занятием. К тому же — абсолютно того не стоящим.

Хаджар, достав из пространственного кольца бурдюк с водой и небольшое корытце, полностью наполнил последнее и поставил перед Азреей. Практически тоже самое проделали и остальные члены отряда.

Возможно, звери еще и не захватили мир лишь потому, что в отличии от людских адептов им требовалась вода и еда. А еще потому, что даже стоя на высочайших стадиях, им сложно было сохранять ясность человеко-подобного интеллекта. Инстинкты и внутренний зверь часто одерживали верх.

Подойдя к Эйнену, Хаджар перешел на язык островов.

— Как далеко мы ушли от изначального курса?

Островитянин поднял взгляд к небу. Подняв с земли небольшую палочку, он как-то хитро выставил её перед глазами, добавил к этому пару знаков пальцами и немного подумал.

— Километров на двести к востоку.

— Двести, значит, — Хаджар посмотрел в сторону, где должна была находиться Голова Сокола.

В этот момент позади, закончив с разведением костра, подал голос Том.

— Надо исследовать эти горы, — он держал ладони прямо над племенем. Холодная ночь в Пустошах убила бы смертного или практикующего, а адептам приносила лишь небольшой дискомфорт. — Что-то мне подсказывает, что здесь мы сможем найти пару подсказок.

— Возможно, — не стала спорить Дора.

Анис, как обычно, поддержала решение брата. Их союз вообще казался Хаджару очень и очень странным, но лезть в чужие, тем более, семейные дела он не собирался.

Хаджар посмотрел на север. Среди бесконечных красных скал-копий, где-то в облаках терялись и три конусовидных, заснеженных пика.

— Проголосуем? — предложил Том.

Решать что-то с позиции силы в их группе вряд ли было бы возможным. Но, увы, порой и подобная, демократическая процедура, давали сдвиги.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 661**

— Не медитируешь?

Хаджар сидел около костра. Он курил и смотрел в сторону заснеженных вершин.

— Решил посидеть в дозоре, — ответил он.

Рядом на песок уселась Анис. Её густые волосы пахли жасмином и ячменем. Приятный, сладкий, но легкий запах.

А еще, Хаджар только сейчас заметил, помимо нефритовых камней, обрамленных золотом, в них были вплетены белые, маленькие бутоны. Хаджар не знал, что это за цветок, но выглядел он красиво.

— Дозор? — необидно засмеялась Анис. — Разве он нужен адептам?

Хаджар от досады едва было не скрипнул зубами. Адептам, тем более Рыцарям Духа, действительно не требовалось выставлять дозорных.

Даже пребывая в глубокой, полноценной медитации, они могли почувствовать угрозу их жизни. Разумеется, были исключения и опасности, но с ними справлялись охранные заклинания.

И если Хаджар, в силу особых обстоятельств, не мог пользоваться внешней энергией (магией), то у остальных членов отряда такая проблема отсутствовала. Мало того, что они использовали её в своих техниках (будь то Техника Бога Грома, Кровавая Охота, Теневая Обезьяна или удары молотом Доры), так еще и в быту не брезговали применять.

В итоге их стоянку в данный момент окружало несколько волшебных барьеров, а примерно на пят сотен метров раскинулась волшебная сигнальная сеть.

Порой, в свете звезд, на песке можно было заметить мерцающие волшебные иероглифы и руны. Они сплетались в хитроумных узорах, значение которых Хаджар не знал и не понимал.

Полностью отрезанный от внешней энергии, он не обладал способностью к познании волшебного искусства. В следствии этого ему были закрыты и путь к алхимии и артефакторству.

Последнее было особенно обидно, потому как используя вычислительный модуль, Хаджар мог бы добиться значительных высот в этих исскуствах. Что, разумеется, сильно помогло бы ему на пути к далекой цели.

— Привычка, — пожал плечами Хаджар и мгновенно осекся.

По легенде, которую он сам себе и придумал, Хаджар являлся принцем далекого королевства. В силу своей одаренности он отправился испытать свою силу в столицу Империи. А во время путешествия по Морю Песка познакомился с Эйненом, с которым они пережили несколько приключений, в следствии чего и подружились.

По сути, ведь, так оно и было, с той лишь разницей, что Хаджару сейчас должно было быть около семнадцати лет. В то время как недавно ему исполнилось двадцать восемь.

Анис, закутавшись в плед, повернулась к горам.

— Пока тебя не было, я собирала истории, — она говорила эта каким-то не своим, мягким голосом. В котором не было той жесткости, что обычно. — В далеких, маленьких королевствах Лидусе и Балиуме только и историй о Безумном Генерале.

Хаджар не сомневался в том, что Анис не оставит своих поисков его прошлого. Может из интереса, а может преследуя какие-то свои, далеко идущие интриганские цели.

Как говорил Южный Ветер, первый учитель Хаджара, в мире нельзя доверять трем вещам –спящим на груди змеям, красивым женщинам и аристократам.

Хаджар не знал, соглашаться ли с первыми двумя пунктами, но по последнему возражения не имел. Пытаясь мерить аристократа по привычным простолюдинам меркам, человек рисковал оказаться в ситуации, где смерть будет выглядеть не просто лучшим, а самым желанным исходом.

— По ночам, в тавернах и у костров, рассказывают легенды о непобедимом генерале, по имени Хаджар…

— Мы уже обсуждали это с тобой, — перебил Хаджар. — мое имя одно из самых распространенных в регионе.

Анис, кажется, и вовсе не заметила озвученной ремарки.

— … говорят, что он был так ловок, что мог пробраться незамеченным куда угодно. Что он в, вместе со своим верным братом и другом, вместе с ведьмой из Моря Песка, втроем одолел орду кочевников. Будто бился с Рыцарем Духа и выжил. Будто он видел демонов. Спал с женщиной-волком, родом с островов. Повелевал ветром, сражался с ледяными гигантами и поверг безумного Патриарха секты Черных Врат. А еще, что он везде ходил с белым котенком, который иногда превращался в огромную тигрицу.

— Ты сама-то в это все веришь?

— Но и это еще не все, — не останавливалась Анис. — Оказалось, что генерал, на самом деле принц. И одни говорят, что его отец был законным королем, а другие, что предателем. Говорят, принц, будучи простым практикующим, убил своего дядю, чтобы вернуть трон. Вот только погибли и дядя, и брат, и жена его брата, остался лишь принц. И принцесса. Говорят, что принцесса победила в битве принца и тот исчез.

Хаджар чувствовал, как дрожит его сердце. Как сцены из прошлого всплывают перед внутренним взором. Лица тех, кто уже не было с ним.

Тех, с кем он бился бок о бок у Гор Синего Ветра с кочевниками, с кем отправился в Балиум, с кем сражался, поливая пот, кровь и слезы.

Где-то далеко, среди бесконечных Пустошей, зазвучали боевые барабаны. Вновь тысячи луженых глоток выкрикивали «Безумный Генерал… Генерал Хаджар», и вторили им удары оружия о тяжелые щиты.

— Но кто-то, говорит, что принц вовсе не исчез. Что он отправился дальше — в Империю. Кто-то утверждает, чтобы убить самого Императора и отомстить за смерть родителей, а другие, что он хотел стать сильнее, чтобы добраться до самих богов. Мол, именно они виноваты во всех страданиях, которые перенесла его семья…

— Добраться до самих богов, — натянуто засмеялся Хаджар. — Разве не глупость?

— Глупость, — кивнула Анис. — А еще, говорят, он любил курить из трубки… Такой же, какую сейчас куришь ты.

Они сидели молча. Каждый думал о чем-то своем и смотрел на заснеженные горы.

Дул ветер.

Он поднимал красный песок, обнажая камни и мостовые древнего города, в развалинах которого и остановился отряд.

Некогда, наверное, здесь возвышались величественные постройки и, глядя на них, люди думали, что те останутся в веках и эпохах.

— Моего отца убил родной брат, — внезапно произнесла Анис. — Все — ради власти в клане. Он не хотел, чтобы следующим головой становилась женщина… так не принято.

Хаджар, так и не затянувшись из трубки, повернулся к девушке. Взгляд зеленых глаз был настолько пронзительно-жестким, что, казалось, он вытягивался лезвием острого клинка.

— Ночью, собрав последователей, он проник во дворец моего отца и убил его. И маму. И всех наших родственников, оставив лишь меня и Тома.

— Анис, я…

Девушка покачала головой.

— Меня не убили и не заключили в темницу лишь для того, чтобы я служила примером будущим поколениям. О том, что кланом Хищных Клинков не может править женщина. Меня сделали слугой, а старшим наследником назначили старшего дядиного сына.

Анис быстро провела ладонью по щеке. Капля влаги упала на песок и мгновенно исчезла. Воины не плачут. И не важно кто они — юные девушки или взрослые мужчины.

Воин, есть воин . Они сражаются. Убивают. Умирают. Но не плачут.

— Мы с Томом оказались в опале, — продолжила Анис. — Если бы не поступление в школу Святого Неба, нас бы выжили со свету. И, знаешь, что самое ужасное — дядю поддержали старейшины. Мои собственные прадедушки и прабабушки поддержали братоубийственную борьбу.

Хаджар, все же, затянулся.

Он понимал злобу и ярость Анис, но понимал и старейшин. Те были готовы пожертвовать собственным внуком ради стабильности и благополучия клана.

Не верь аристократам. Никогда и на за что. Воспринимай их как иных существ, которых никогда не поймешь и не примешь. И которые никогда не поймут и не примут тебя.

Так учил Южный Ветер маленького принца. И Хаджар,с каждым разом, только убеждался в истинности слов старого учителя.

— Ты хочешь отомстить, — понял Хаджар. — Вот, что вы делаете с Томом в школе — становитесь сильнее ради мести.

Анис резко повернулась к Хаджару. Её зеленые глаза пылали яростью, а ладонь переместилась к рукояти меча.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 662**

Хаджар, несмотря на то, что Анис была готова в любой момент обнажить против него свой клинок, сохранял ледяное спокойствие.

— Ты права, — внезапно произнес он.

— Я знаю, что я права и…

Хаджар, перебивая девушку, накрыл её ладонь своею. Та вздрогнула. Ярость исчезла из глаз бывшей старшей наследницы могущественного клана мечников. На смену ей пришла растерянность и некая доля смущения.

— Когда-то давно, очень давно, я знал Безумного Генерала, — произнес Хаджар. — Он был мне щитом от тех бурь, что одолевали мое королевство. И я прятался в его тени.

Анис замолчала. Её глаза слегка расширились от удивления. Не нужно было быть гениям математики, чтобы посчитать, сколько на данный момент должно было быть лет её собеседнику.

А, как известно, никто и ничто не могло обмануть возрастной тест школы «Святого Неба». Или, во всяком случае, так было известно большей массе населения Дарнаса.

— Но как…

— Сейчас не об этом, — Хаджар убрал ладонь и снова затянулся. Он выдохнул колечко дыма. То, как и прежде, получилось не таким же ровным и красивым, как это выходило у его брата. — Знаешь, однажды, я слышал историю о том, как Безумный Генерал повстречал своего белого котенка.

Будто специально подобрав момент, а может так оно и было, из-за пазухи Хаджара вылезла Азрея. Широко зевнув, она взобралась по одежде и, обвив себя хвостом, устроилась на плече.

Как она там оказалась, учитывая, что еще недавно лакала воду из корыта — очередная загадка.

— В те времена Безумный Генерал был молод, — продолжил Хаджар. — И он встретил старую, мудрую тигрицу. Она попросила его не искать мести, а добиваться справедливости. Генерал её не послушал… не послушал, и едва не сгорел в том пламени, что прежде его поддерживало.

Они вновь на какое-то время замолчали. Хаджар, будто находясь в двух местах одновременно, как наяву видел тот овраг. Он вновь слышал голос Тигрицы, матери Азреи, которая говорила ему такие правильные и мудрые слова.

Жаль, что тогда он не смог её понять.

— И в чем же разница, между местью и справедливостью? — процедила Анис. Она резко отстранилась от Хаджара, разрывая между ними дистанцию на добрый метр.

Хаджар прекрасно понимал, какие сейчас чувства бушевали в сердце девушки. Порой, в моменты медитации, Хаджар иногда страдал от того, что до сих пор слышал предсмертные слова своей матери.

Это было эхо от шрамов. Шрамов на поверхности его души. Того, от чего он будет страдать всю оставшуюся жизнь и что навсегда останется для него грузом, который ему придется нести.

Правильно говорят, что тот, кто не ведает бед, идет по пути развития куда быстрее, чем несчастный. Вот только забывают добавить, что к цели если кто из двоих придет, так это последний.

Хаджар так и не ответил на заданный вопрос. Какое-то время они просидели вместе, а затем Анис, обронив:

— Я думала, что поговорю с Безумным Генералом… — ушла обратно.

Азрея, цапнув Хаджара за щеку, юркнула обратно за пазуху. Наверное, так просто было сказать те слова, которые Анис хотела услышать.

Слова поддержки. Слова о том, что у неё все получится, а дядя заслуживает самую худшую и страшную из кар. Такую, чтобы боги, увидев его страдания, неделю лили кровавые слезы.

Это было бы действительно просто. И, возможно, даже правильно.

Но Хаджар не мог так поступить.

Совсем недавно он поступил как просто. Он сказал слова, которые один Ласканский юноша хотел услышать. Своими же руками Хаджар зажег в его груди пламя мести, которое будет поддерживать Дерека. Давать ему силы.

До тех пор, пока, однажды, им двоим не придется сойтись в битве. Хаджар не станет останавливать своего меча. И он же, теми руками, что подарил мальчишке жизнь, её же и отберет. И это тоже станет его грузом, который он понесет с собой.

Так же, как он несет с собой обручальные браслеты Неро и Серы.

А еще, Хаджар не хотел признаваться в этом самому себе, но, падая с балкона дворца, он видел Примуса. Тот, умирая, лежал на могиле брата — отца Хадажра.

По щекам Братоубийцы текли слезы.

Хаджар не знал, какими именно мотивами руководствовался дядя Анис. И так уж была их судьба похожа. Но одно Хаджар знал точно — месть, это не чувство, которое может помочь воину выжить.

Добиться цели — безусловно. Стать сильнее — разумеется. Но выжить и не потерять себя — нет. Это как костер, который ярко пылает лишь до тех пор, пока в него подбрасывают дрова. А дрова у мести всегда заканчиваются.

И, как однажды сказал ему мудрый Учитель, Хозяин Небес, проведший в заточении многие тысячи веков: «Путая между собой справедливость и месть, ты путаешь лунный и солнечный свет».

Хаджар очень хотел бы помочь Анис. Он хотел бы ответить на её вопрос, но не знал как. Даже спустя столько лет, он все еще не нашел ответа.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Хаджар у тьмы.

— Путешествую, — прозвучал ответ.

Мрак сгустился, побагровел, а в следующее мгновение рядом с ним оказался Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров. Его, так же как и во все прошлые встречи, сопровождала вереница черных комочков страха.

Он носил все то же пальто с живыми, хищными пасятми-прорезями. Держал в руках истекающую кровью сферу, а серое лицо скрывала широкополая шляпа.

— Неплохо выглядит, — демон щелкнул пальцами по соломенной шляпе — подарку простого смертного фермера, которого Хаджар повстречал по дороге в Даригон.

— Мне нравится, — спокойно ответил Хаджар.

Уже давно прошли те времена, когда он боялся одного лишь воспоминания о демоне. Да, Хельмер, все еще обладал ужасающей силой, но Хаджар убедился в том, что тот, в ближайшее время, не станет убивать своего смертного «союзника».

— Так что ты, все же, здесь делаешь?

Хельмер наигранно обижено вздохнул. Его глаза слегка сияли в свете полной луны. Комочки страха, крутящиеся около его ног, бросились в свару.

— Не дуйся, Дархан, — он хлопнул Хаджара по плечу. Прикосновение рук Повелителя Ночных Кошмаров было таким же холодным, как и воздух вокруг. — Кто не любит хорошей шутки? Ну, разыграл я тебя немного с Да’Кхасси, в чем беда?

— Пока ни в чем, — согласился Хаджар.

— Ну вот и славно, к тому же…

— Я сказал — пока, — перебил Хаджар. — то, что я не знаю твоих планов, не значит, что я не осознаю их наличия.

— Так тем же и лучше, — неунывающий демон широко улыбнулся. Вечерние Звезды. Оскалом его пасти можно было напугать даже ту мантикору. — У меня к тебе будет одна небольшая просьба, Хаджар.

— От сделок мы перешли к просьбам?

— Сделка — это длинный обряд, — пожал плечами демон. — А просьба, это то, чем друзья, обычно, и занимаются. Или я перепутал с любовниками? Но, ты не обессудь, красивый парень, но я не по этой теме. Дружить еще можно, но вот любовниками…

— Давай уже ближе к делу.

— Главное, что не к телу! — сам пошутил и сам же отсмеялся Хельмер. А затем как-то разом посерьезнел. — Чтобы ты здесь не делал, Хаджар, постарайся выжить.

Хаджар не сразу понял, что именно он услышал, а когда с резким:

— Чего? — повернулся к собеседнику, того уже и след простыл.

Хаджар уже говорил, что он не любит интриги? Так вот — с появлением в Пустошах Хельмера интриги Империи резко перешли на второй план.

Потому как одно лишь упоминание имени демона в очередном приключении Хаджара резко ставило происходящее под вопрос.

Что именно из происходящего?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 663**

Следующее утро, как и положено, началось со сборов. Народ утеплялся как мог. Благо, даже несмотря на то, что они отправлялись в регион славящийся засухами, а не заморозками, теплые вещи взяли все.

Дора и Анис, которая с прошедшей ночи держалась с Хаджаром под стать своему брату, надели длинные меховые пальто-платья. За одно такое любая придворная девушка даже не Лидуса, а Даанатана, наверное, была бы готова продать душу демонам.

Кстати, о демонах — Хаджар так до сих пор и не понял смысла визита Хельмера. Каждый прошлый раз, когда они встречались, Повелитель Кошмаров приходил с определенной целью.

Обычно эта цель означала какую-то пользу для самого демона и огромное количество проблем для Хаджара.

А сейчас Хельмер, будто и вправду был обеспокоен жизнью Хаджара, просто попросил остаться в живых. На языке древних существ это могло означать что угодно. Они воспринимали время, а, следовательно, жизнь и смерть совсем иначе нежели простые адепты.

Может Хельмер на что-то намекал, может этим простым напутствием запустил цепь одному лишь ему ведомых событий.

Причем, самое скверное, он мог банально пожелать таким образом удачи, или же и вовсе — глупо подшутить.

Проклятый демон…

Хаджар, замотавшись в простой, набитый теплой шерстью, тулуп, подпоясался таким же нехитрым поясом. Ему под стать выглядел и Эйнен.

Будучи простолюдинами, они не могли позволить себе тратить огромные суммы денег на предметы гардероба. Главное, чтобы были функциональными, а как они выглядели — дело десятое.

Да и к тому же одежда, предназначенная для тех зон, где не справлялись даже природные особенности тел адептов, стоили немало. Например тулуп Хаджара был сделан из ткани, сшитой из особой ткани, а шерсть, которая служила утеплителем, когда-то принадлежала Трехгорбому Барсу.

Жуткой высокогорной твари, помеси верблюда с кошкой. Трехметровой высотой, под десять тонн веса. В конце концов — охота приносила ремесленникам не только Ядра, но и ценные меха и шкуры.

— Теперь ты действительно выглядишь, как и подобает варвару, — «подмигнул» Эйнен.

Эта деталь его мимики, учитывая вечно закрытые глаза, всегда выглядела неестественной и отталкивающей. Вместо того, чтобы подмигнуть как нормальный человек, Эйнен морщил щеку.

— Сам не лучше, — фыркнул Хаджар.

Островитянин напялил белую шкуру какого-то морского животного. Видимо купил её у земляков, встреченных в столице Дарнаса.

— Вы закончили? — Том, так же одевший какой-то очень дорогой и красивый зимний камзол, вышитый мехами и золотыми нитями, протянул им по амулету. — Возьмите.

— Что это? — с недоверием спросил Хаджар.

Тот факт, что точно такие же амулеты носили и Дора с Анис, немного его успокоили. Но, даже так, он не стал сразу цеплять его на себя.

— Сигнальные амулеты, — пояснил Том. — На случай, если кто-то отстанет от отряда и потеряется в пурге.

Хаджар смерил аристократа оценивающим взглядом и, уважительно кивнув, надел на шею. Эйнен последовал примеру товарища.

Сложно было не признать толковость идеи младшего наследника клана Хищных Клинков, а так же отдать ему должное в запасливости.

Получив инструкции о том, как пользоваться нехитрым артефактом, Хаджар отошел к Азрее. Вновь принявшая облик тигрицы, она лежала на траве и с грустью смотрела на двуногого товарища.

— Потерпи немного, — Хаджар потрепал её за ухом. — Скоро мы вновь помчимся по Пустошам, а пока — приглядывай за этими травоядными.

Тигрица, недовольно рыкнув, боднула Хаджара в плечо и повернулся к мирно пасущимся лошадям. Брать с собой в горы неприспособленных к такому путешествию Пустынных Лошадей было бы большой глупостью.

Оставлять единственный транспорт без присмотра — тоже. Так что особого выбора не было и Азрея вновь выполняла роль сторожевого зверя.

Оставив тигрицу позади, Хаджар вернулся к отряду. Подняв капюшоны, они начали скоростной подъем по, казалось бы, отвесным скалам.

Пока адепты не добрались до зоны вечной мерзлоты и холода, то их подъем выглядел грациознее взлета павлина. Отталкиваясь от мельчайших шероховатостей скал, они за один прыжок преодолевали до десяти метров расстояния.

Путь, который у смертных занял бы не один день, для адептов оказался не сложнее, простой пешей прогулки. Правда, так было только до того момента, пока горы не начали скрываться под первым снегом.

Когда очередной прыжок Хаджар толкнул его в холодные белые объятья, то тело мгновенно сдавила чуждая сила. Она пыталась проникнуть к нему под кожу, но наталкивалась на тулуп и оступала. Чего, увы, нельзя было сказать о костях и лице.

Даже учитывая техники укрепления плоти в случае с остальными членами отряда и все особенности тела Хаджара, кисти их рук и лица мгновенно покраснели. Изо рта при дыхании вырывались облачка пара, а сами ученики школы Святого Неба поежились.

Оказавшись на природной горной тропе, они мгновенно перевязали друг другу пояса особой веревкой. Пусть и толщиной всего в палец, она могла выдержать на себе многотонный вес.

Первым в связке стал Эйнен. Его техники шеста-копья, из всей пятерки, лучше всего подходили для прокладывания путь сквозь снега.

Благо, погода сжалилась над путниками и стоял штиль. Это позволяло идти в прорубаемой островитянином колее в полный рост.

Огромные снежные пространства, прореженные черными скалами и голубыми глыбами льда, навевали далекие воспоминания.

Хаджару даже показалось, что где-то вдалеке он услышал волчий вой, который следом сменило уханье Белой Обезьяны.

— Сейчас правее! — неожиданно выкрикнул Том, идущий в связке замыкающим.

Эйнен, вместо того, чтобы выполнить указание, мгновенно замер. Следом за ним застыл и Хаджар. Два друга, переглянувшись и обнажив оружие, мгновенно повернулись к своим «союзникам».

Те, в свою очередь, поступили точно так же. Одна лишь Дора, переводя взгляд с молота на шест-копье Эйнена, жевала губу и выглядела очень неуверенно.

— Что это значит? — процедил аристократ.

— Это мы у вас хотим спросить! Потрудитесь объяснить, какого демона мы идем в одном только вам известном направлении! И в данном случае — это даже не метафора.

— Мы…

— Лгать не стоит, — за спиной Эйнена, перебившего Анис, появился его Дух.

Обстановка накалялась.

— Проклятье, — внезапно прошипела Дора и убрала молот за спину. — Я же говорила, что стоит посвятить их в детали плана!

— А если бы они оказались предателями? — Том, в отличии от эльфийки, все так же держал клинок обнаженным. — Мы до сих пор ничего о них не знаем. Кроме того, что они оба имеют секреты.

— Как и все мы здесь! — буквально рявкнула обычно тихая Марнил, а затем резко повернулась к двум друзьям. — Мы идем в Гревен’Дор.

— Гревен… что? — переспросил Хаджар.

— Это древняя обитель…

— Дора, — Анис попыталась остановить подругу, но эльфийка уже разошлась не на шутку.

— … которая была закрыта последние эпохи.

— И с чего бы ей открыться именно сейчас?

Дора еще раз гневно посмотрела на аристократов, но те сохраняли непрошибаемые выражения лиц.

— Это долгая история, но мы подумали об этом еще в тот день, когда впервые увидели ключ от усыпальницы Декатера.

Хаджар буквально почувствовал, как в Эйнене что-то дрогнуло.

— Мы? — сухим голосом спросил Эйнен. — Ты знала?

Дора еще сильнее поджала губы.

— Прости, Эйнен, я не могла тебе рассказать и… — она, будто пытаясь сбросить наваждением. — В общем, это все не важно. Если в двух словах, то Гревен’Дор это место, где обучался военному исскуству Последний Король.

Хаджар, вздрогнув, услышал далекое воронье карканье.

— И вы полагаете, что там мы сможем найти…

— Ничего мы не полагаем, — Том резко задвинул меч в ножны и, достав из пространственного кольца палку, начал, прорубая вторую колею, постепенно огибать отряд. — Но учеников в Пустошах сейчас слишком мало, чтобы отыскать и Ключ и Карту. У нас есть две недели форы, которые можно потратить на исследование древней постройки. Ни вам, ни нам хуже от этого не будет.

Еще до того момента, как Том успел поравняться с Эйненом, тот, не выказывая вообще никаких эмоций, продолжил свою работу.

Хаджар посмотрел в сторону заснеженных пиков.

— Вы немедленно все нам расскажете, — каждое его слово звучало жестче и острее, чем удар мечом.

Никогда не верь аристократам…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 664**

— Эти записи не так уж распространены, — начала свой рассказ Дора. Из тройки аристократов лишь она была настроена поделиться своими знаниями с Хаджаром и Эйненом. — Из всех великих кланов Империи, лишь у Марнил и Хищных Клинков сохранились сведения об этой постройке.

Хаджар тяжело вздохнул. Подул восточный ветер. Он принес с собой первые хлопья снега. Разумеется, никто из отряда не знал, к чему это могло, да и, скорее всего, приведет в будущем.

Не зная чего ожидать от Доры, Анис и Тома, Хаджар тайком показал Эйнену несколько знаков. Тот ответил тем же. На этом их молчаливый диалог закончился, а в это время история Марнил набирала обороты.

— Мой отец и глава клана Хищных Клинков заранее знали о предстоящем походе в Пустоши.

— Вот этому я нисколько не удивлен, — произнес Хаджар. Он разговаривал не поворачиваясь к Доре и вглядывался на запад.

Как бы это странно не звучало, но восточный снежный ветер в горах всегда означал одно — скорый приход бури с запада. Уж это, за период тяжелой зимовки в Балиуме, Хаджар выучить успел.

— Скорее всего, Императорская канцелярия всегда знала о существовании гробницы Декатера и том, как её найти, — вставил свою ремарку Том. Вновь заняв позицию замыкающего, он внимательно следил за Эйненом и Хаджаром. Но, как бы силен не был младший наследник Хищных Клинков, ему не хватало опыта. — Приберегли на случай… случай…

— Войны, — Эйнен закончил за тома.

Очередным широким ударом шеста, он прорубил в снежном покрове еще несколько метров колеи. Наверное, для простого смертного этот снег показался бы тверже гранита, а для практикующего — прочнее крепостной стены.

— Да, именно так — войны, — в голосе Тома явно звучала напряженность.

Как бы сильны не были аристократы, они все еще оставались относительно тепличными ребятами. Прошедшими через битвы и сражения, которые, без всякого сомнения, делали им честь, но лишенные реального опыта жизнь странником.

— Так вы заранее знали о Ключе, Карте и всей заварухи с Пустошами? — спросил Хаджар.

— Нет! — тут же, весьма горячо возразила Дора. — Но, как только ректор «Святого Неба» сделал объявление, и меня и Тома вызвали в клановые кварталы.

Хаджар тут же вспомнил о том, как они несколько часов ждали Дору. Та сослалась на длительные подготовления к походу. Что же, теперь было понятно, к чему именно и где она столько времени готовилась.

— И если тебе, варвар, кажется, что посещать квартал Хищных Клинков — это приятное событие, то ты ошибаешься.

Хаджар никак не отреагировал на шипящий тон Диноса. Вместо этого он поймал очередную снежинку. На этот раз та прилетела не с востока, а с севера.

До бурана оставалось не дольше получаса. А тот, кто никогда не бывал в горном буране земель, не предназначенных для смертных, тот не поймет чувства, которое испытывал Хаджар.

Это была странная смерть азарта и чего-то, что напоминало собой животный ужас.

Скалы, черными пятнами утопая во льду, поднимаясь вокруг теперь выглядели не клыками, готовыми разорвать путников, а единственным спасением.

Удивительно, но у аристократов не вызвало опасения даже первое облако. Оно, низкое, серое, как бы невзначай появилось на недавно чистом, лазурном небосклоне.

— Тебя-то понятно — старшая наследница эльфов. А Том?

— Единственный, кто подходил под требования ректора, — уже не шипел, а рычал Динос. — Мой брат был этому очень недоволен…

Только теперь Хаджар вспомнил, что когда они отбывали из школы, то Том слегка прихрамывал.

Жаль Хаджар тогда не предал этому особого значения и не посмотрел на энергетическую структуру. Может тогда у него возникли бы хоть какие-то подозрения.

— Вы закончили? Если да — то можно я продолжу? — восприняв молчание, как согласие, Дора слегка поежилась. Становилось холоднее, но неопытные юнцы этого не замечали. — Мой отец, договорившись с главой клана Хищных Клинков, собрал нас в путь.

— Собрал?

— Специальные артефакты, — уточнила Дора. — Различные зелья. Талисманы и амулеты. Даже карта. Очень старая, наполовину выцветшая, но сам Гравэн’Дор на ней обозначен предельно четко. Не хватает только…

— Дора! — хором воскликнули Диносы.

Проигнорировав предупреждение подруги и её брата, Дора закончила.

— … подходов к обители.

Замечательно. Все это время у них еще и карта была. Карта, в соответствии с маршрутом которой они все это время и двигались.

Последние дни Эйнен и Хаджар выступали в качестве пешек. В лучшем случае — слуг, которых использовали в качестве пушечного мяса.

Это чувство Хадажру было очень хорошо знакомо. Просто потому, что в бытность генералом из необходимости он точно так же использовал десятки и даже сотни тысяч слабых практикующих.

— А без этих зелий и артефактов…

— Поход не возможен, — подтвердила Дора.

Эйнен все это время не оборачивался, но оно того и не требовалось. Островитянин, ничуть не менее опытный и прозорливый, чем Хаджар, сам все мог расставить по местам.

— Что нас ждет внутри?

— Ты заходишь слишком далеко, варвар! — не давая слова сказать Дора, рявкнул Том. Хаджар не видел аристократа, но судя по металлическому лязгу, тот слегка приобножил клинок.

— Он в своем праве, Том, — с явной неохотой признала Анис. — Они не наши слуги и мы не в праве были пытаться их использовать. Эйнен с островов, Хаджар Дархан, от лица дома Хищных Клинков, я приношу вам свои извинения.

Подобная формулировка, вероятно, что-то означала среди аристократов. Это было понятно из того, как эту фразу встретили Дора и Том. Если последний весьма грязно выругался, то эльфийка удивленно выдохнула.

Для Хаджара, в силу его детского воспитания, церемониалы были не чужды, но только не в таких ситуациях. Но, одна из многих черт, отличающих мужчину от мальчика и воина от хулигана — способность сдерживать себя. Ставить что-то эфемерное выше собственного эго.

Обернувшись в полоборота, он кивнул Анис.

— Я, Хаджар Дархан, не имею обиды на дом Хищных Клинков.

Спустя мгновения фразу, изменив в ней только первые два слова, повторил и Эйнен. Дора уже собиралась что-то по этому добавить или произнести, но тут горы будто ожили.

По ушам ударил низкий, протяжный гул. Такой, словно небеса, не выдержав давления воли бесчисленного множества адептов, все же раскололись. Вся Вселенная в этот момент летела на спины маленьких муравьев — пятерки адептов.

Лицо и руки мгновенно покрылись кровавыми полосками. Острейшие ледяные иглы, разогнанные ветром до невероятной скорости, врезались в кожу. Они пронзали, оставляя длинные, жгучие царапины.

А спустя мгновение буран ослепил идущих. Мир,

только что светлый, ясный и солнечный, погрузился во тьму. Голодную, ревущую, касающуюся тьму, в которой сложно было что-то различить.

— Сейчас!

Хаджар выкрикнул это используя медальон связи, но его не волновало то, что команду услышат все пятеро. Аристократы были слишком ошарашены произошедшим и никак не успевали среагировать.

Хаджар же с Эйненом, заранее все спланировавшие, мгновенно сориентировались. Всего несколько секунд им потребовалось, чтобы оттащить двух заложников и одного «переговорщика» к скале.

Укрывшись под её надежной защитой, они приставили оружие к шеям аристократов.

Мир вокруг сходил с ума. Неистовый ветер поднимал целые тонны снега. Обрушая их на скалы, он заставлял те дрожать и реветь.

Целые пласты ледяной массы, издавая дикий скрежет и гул, сходили с горных склонов. Собирая массивные снежные массы, они летели вниз и превращали даже самый крепкий камень в мелкую, черную пыль.

Именно она и становилось причиной все сгущающегося мрака.

Здесь, под сенью высокой скалы, было относительно спокойно. Во всяком случае достаточно, чтобы Том смог разглядеть произошедшие в отряде перемены.

Во-первых связывающая их веревка была разрезана. Сами же Анис и Дора взяты в заложники. Хаджар держал клинок у яремной вены эльфийки, а Эйнен — прижимал жало шеста к шее Анис.

— Что за…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 665**

— Какого демона вы творите?!

Том выхватил свой клинок. Молнии, соскользнувшие с клинка и проплавившие снег, как нельзя кстати сочетались с трещавшим по швам миром. Грохот, обернувшийся яростным громом, почти заглушал слова аристократа.

— Мы лишь хотим убедится, что находимся в равных с вами условиях! — Хаджар с трудом мог перекричать рев скалы.

Ситуация же вокруг их импровизированного убежища только ухудшалась. Где-то уже начала спускаться лавина, стремящаяся изменить горный ландшафт.

Именно этот момент в горной буря являлся самым опасным и самым напряженным. Когда десятки месяцев, если не лет, нарастала и подтаивала ледяная шапка. Лишь затем, чтобы потом обрушиться титаническим ударом и снести часть скальной породы.

После этого буря, обычно, превращалась в обычный, пусть и опасный, буран.

У Хаджара и Эйнена оставалось не так много времени и они не собирались его терять.

— Мы принесли вам свои извинения и рассказали все, что знали! — голос Анис, говорившей сквозь сжатые губы, звучал под стать скрежету ледяных глыб.

— Не все, — покачал головой Хаджар. — Мы все еще идем в слепую. Либо мы немедленно увидим карту, либо дальше идете сами. А мы заберем половину артефакт.

— С какой стати?! — позади Тома вспыхнул его громовой меч-Дух.

Мир вокруг распадался на части. Тьма, несущая с собой снежную погибель, обступала со всех сторон. Скала, за которой они скрывались, дрожала и тряслась, осыпая плечи и головы каменной крошкой.

Но все это, казалось, не волновало пятерых учеников школы «Святого Неба». Находясь в весьма щекотливой ситуации, они внимательно следили лишь за оппонентами, а никак не бурей.

— В качестве моральной компенсации, — сверкнули фиолетовые глаза Эйнена, а его губы сложились в самую настоящую, широкую ухмылку.

Хаджар поежился. Он всегда чувствовал себя неуютно, когда внутри спокойного философа с островов просыпался пират и авантюрист.

— Да я вас…

— Покажи им карту, Том, — что удивительно, Дора говорила абсолютно спокойно.

— Но…

— Покажи!

В этот момент с гор сдвинулся особенно крупный ледяной пласт. Он понесся вниз, создавая иллюзию, что вся гора летела куда-то в бездну.

— Проклятье! — Том, выругавшись, убрал меч и вытянул перед собой ладонь. На ней, покинув пространственный артефакт, появился вовсе не свиток или кусок пергамента, а нефритовая плашка, украшенная разнообразными узорами. — Ну, довольны?! Жалкие смерды, да вы даже не знаете как ей пользоваться.

Внезапно глаза Хаджара расширились, а сам он, резко отнимая меч от горла Доры, развернулся спиной к опешившему Тому.

— Всем к оружию! — закричал Хаджар.

На его плечи лег плащ из черного тумана, а часть туловища сковали осколки некогда красивой, но простой брони. Пояс, наплечники и наручи с перчатками. Все это было сделано из того же волшебного материала, что и плащ.

Эйнен, поняв друга с полу слова, мгновенно призвал Дух-ШестКопье, а сам погрузился внутрь Теневой Обезьяны, закованной в радужную броню его Зова.

Использовав свои самые могущественные техники, друзья, встав плечом к плечу, одновременно нанесли удар по надвигающейся на них лавине.

Плотный и насыщенный разрез меча, слившись с таким же пронзающим ударом шеста-копья, разбил полотно ледяной смерти.

Два бело-сине-черных шлейфа, разойдясь в разные стороны от учеников «Святого Неба», буквально протесал в горной породе широчайшие реки. Именно в них и потекли остатки лавины — смертельной смеси из льда, камней и снега

— Это был не лед, — прошептал Хаджар.

Привычным движением, он поудобнее перехватил меч.

Прямо перед ними, окутанный снежным бураном, поднимался монстр. В своих размерах он немногим уступал твари, с которой они боролись на болотах. Вот только в отличии от Первобытного Гиганта, этот не излучал ровно никакого давления ауры.

— А про клятых гигантских ледяных големов вам ничего не рассказали?! — перекрывая шум ветра, закричал Хаджар.

Мгновенно забыв еще недавно терзавшие их отряд распри, адепты встали рядом друг с другом. Облаченные в доспехи, с обнаженным оружием, они смотрели на выходящего из-за горного пика великана.

Созданный из ледяных кристаллов, он обладал гуманоидной формой. В центре же его воистину бескрайней груди билось синее сердце — круглый камень, излучавший невероятную энергию.

Анис, сильнейшая из их пятерки, отправила в полет насыщенный, алый разрез. Удивительно, но еще недавно, она не могла сделать этого без техники Кровавого Бега…

Разрез, преодолев расстояние в две сотни метров, нисколько не потерял в силе.

Удар, подобной мощи и техники, мог бы, пожалуй, с легкостью привести к порогу дома праотцов обычного Рыцаря Духа начальной стадии. И уж, без всякого сомнения, хоть немного, но ранить даже Превобытного монстра.

Гигант, чья глаза сверкали так же ярко, как и его сердце, даже прикрываться от удара не стал. Алый разрез, ударив по ледяному телу, рассыпался мириадом исчезающих в пыли рубинов крови.

— Мы его не одолеем, — лаконично резюмировал Эйнен. — Нужно убегать.

— Убегать?! — Дора, за спиной которой сверкал иероглиф «Лес», раскрутила над головой молот и обрушила его на землю. — Куда?!

От удара Императорского артефакта, земля вздрогнула ничуть не слабее, чем от недавней лавины. Огромные борозды, с треском разрывавшие скалы, устремились в сторону гиганта. Из них вырывались всполохи зеленой энергии, которые в воздухе формировались в силуэты сотен молотов — копий оружия Доры.

Эта жуткая по своей разрушительности техника, пришлась в левую ногу гиганта. Дора была воистину достойна титула старшей наследницы пусть и не боевого, но одного из семи великих кланов Дарнаса.

Она выбрала подходящий момент, когда гигант, делая шаг навстречу добыче, оторвал правую ногу от земли.

Потеряв равновесие, монстр пошатнулся. Треск и грохот, который он издал при этом, действительно можно было перепутать с лавиной. Вот только гигант так и не упал.

Так же, как человек хватается при падении за дерево, он схватился за горный пик, высившийся над адептами на уровне в семьдесят метров.

— Том, веди! — скомандовал Хаджар.

Аристократ не спорил. Он даже не стал тратить времени на попытку ранить ледяного голема. Вместо этого, развернувшись, он помчался в сторону гряды ледяных горных пиков. Отряд побежал следом.

Хаджар и Анис замыкали их группу. Им, то и дело, приходилось на бегу разворачиваться и, используя максимум сил, вкладывая в удары мистерии Духа Меча, разрезать посылаемые гигантом ледяные копья.

Вернее, те, наверное, в представлении людей выглядели трехметровыми копьями, а для великана то были воистину простые иглы.

— Обрыв! — внезапно прозвучал крик Тома.

Динос, Эйнен и Дора замерли напротив темного, кажущегося бездонным ущелье. Будто река, оно разделяло один берег скал, от другого. И тянулось настолько, насколько позволяло охватить зрение.

— Что будем дел…

Дора не успела договорить, как за спиной Хаджара ожил плащ. Разделившись на пять туманных шлейфов, он обвил пояса опешивших учеников.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 666**

Первой пришла в себя Анис. Резко приподнявшись на локтях, она скривилась от вспышки боли, но для Рыцаря Духа терпеть боль было чем-то привычным.

Даже детям аристократии путь развития не давался даром. Иногда приходилось проходить через такие испытания, что могли бы заставить поседеть иных смертных.

Анис огляделась.

Вокруг танцевал мрак. Он то и дело пытался своими лапами задушить маленький, оранжевый лепесток. Тот веселился на хрустящих поленьях редкой породы дерева, которая могла гореть несколько недель и не сгорать. Не очень дорогая, по меркам Даанатана, в остальной части Империи её себе могли позволить лишь единицы.

— Остальные еще спят, — произнес Хаджар и почувствовал себя Степным Клыком.

Ситуация была несколько схожа.

Он посмотрел на бывшую старшую наследницу клана Хищных Клинков. Высокое небо, может она и не была первой красавицей, но за взгляд её прекрасных зеленых глаз можно было бы сжечь весь Дарнас.

Черные волосы и вовсе исчезали где-то за границей сумрака. Небольшого островка света, отвоеванного костром у мрака ущелья.

Анис, только после того, как убедилась в том, что остальные участники отряда действительно лежали около костра, вновь повернулась к Хаджару.

— Где мы? — спросила она.

Как бы невзначай при этом начала шарить рукой по мокрым камням. Хаджар, ухмыльнувшись, взял стоявший рядом с ним узкий меч в ножнах и бросил девушке.

Та поймала свое оружие на лету, приобножила клинок, убедилась в его сохранности и показательно положила так, чтобы можно было легко и мгновенно выхватить.

— Хороший вопрос, — Хаджар, достав из костра одну из палок, швырнул её куда-то в сторону.

Пролетев по широкой дуге не меньше сотни метров, она упала и, издавая гулкое эхо, покатилась дальше во мрак.

— На дне ущелья, — резюмировал Хаджар.

— Это я и так вижу.

— Тогда не понимаю смысл твоего вопроса.

Анис посмотрела наверх. Хаджар проводил глазами направление её взгляда. Небо над их головами давно превратилось в полоску голубоватого света. Будто небольшой шрам она застыла над их головами в далеком, темном мраке.

— Как мы выжили?

Перед внутренним взором Хаджара пронеслись секунды их скоростного спуска… хотя, справедливее будет сказать — падения. Они бились телами о скалы, буквально скатываясь по каменистой терке длинной в многие километры.

В какой-то момент даже самые стойкие потеряли сознание. Лишь Хаджар, чье тело было укреплено Волчьим Отваром, техникой драконов и, собственно, сердцем Хозяев Небес, остался в сознании.

Он использовал оставшийся пятый лоскут туманного плаща и Черный Клинок. Выполняя тот же трюк, что и в замке Да’Кхасси, Хаджар сумел спасти отряд от неминуемой гибели.

От подобного падения, учитывая тяжелую атмосферу Пустошей в целом и этих ледяных гор в частности, помер бы и Повелитель. Куда уж там группе Рыцарей, в составе которой присутствовал еще и Небесный Солдат.

— Повезло, — лаконично ответил Хаджар.

У него не было абсолютно никакого желания вдаваться в подробности. Главное, что они все были живы и относительно целы. Хуже всего пришлось Тому. Он, кажется, сломал правую ногу.

И, видят Вечерние Звезды, это никак не было связано c тем, какие между ними сложились отношения. Кстати сейчас младший наследник клана Хищных Клинков, корчась в беспамятстве от боли, лежал ближе всех к костру.

Хаджар примотал к его ноге несколько досок, сотворив нечто вроде импровизированной шины.

— Не хочешь помочь ему? — Хаджар решил немного разрядить напряженную атмосферу.

— Наследник клана Хищных Клинков может потерпеть немного боли, — отрезала Анис.

Не без труда она поднялась на ноги и, сделав несколько неуклюжих шагов, едва не упала на каменную стену. Все это время Хаджар сидел неподвижно. Ему и в голову не приходила мысль предложить, а то и без спроса рвануть помогать Анис.

Все же она не была девушкой в привычном понимании этого слова. В первую очередь Анис Динос являлась воином, могучим адептом, которой были подвластны мистерии уровня Оружия в Сердце.

Подобные поползновения со стороны Хаджара могли бы показаться ей оскорблением. А портить отношения еще сильнее, Хаджар уж точно не собирался.

Он внимательно, но молча следил за тем, как Анис пыталась понять, возможно ли будет взобраться по скале. Увы, но даже у адептов были свои пределы способностей.

Это ущелье, созданное, скорее всего, отнюдь не природой, служило чем-то вроде естественной преградой. А как известно — назначение преграды — преграждать.

Опомнившись, Анис искоса глянула на Хаджара.

— Ты уже пытался, — не спрашивала, а констатировала она.

— Пытался, — не стал отрицать Хаджар. — Может, если мы потратим полгода, используя техники и оружие, то сможем вырезать здесь лестницу.

— У нас нет даже полных десяти дней!

— Знаю, — кивнул Хаджар. — Поэтому выбор не велик.

Анис, неглупая девушка, поняла о чем говорил Хаджар. Используя меч в качестве трости, тяжело опираясь на рукоять, она зашла ему за спину.

Вокруг ладони Хадажра заклубился черный туман. Он не собирался допускать той же ошибки, что недавно допустили аристократы.

В мире боевых искусств доверие — непозволительная роскошь, которая распространялась только на самых проверенных и верных людей.

Причем, как бы это не звучало, но обычно с этими людьми связывала не только дружба, но и обоюдно принесенные клятвы.

— Как думаешь, куда он ведет? — Анис достала из пространственного артефакта небольшой бумажный талисман.

Заложив его между указательным и безымянным пальцами, она прошептала необходимое заклинание. Для Хаджара, отрезанного от потоков внешней энергии, все это выглядело и звучало абсолютной бессмылицей.

Тем не менее талисман вспыхнул серебрянной энергией. Та, мгновенно испепелив бумагу, поднялась вверх сгустком пылающей ртути. Спустя мгновение, преобразившись десятком маленьких птиц, заклинание унеслось куда-то вдаль.

— Понятия не имею, — ответил Хаджар, последние несколько секунд завороженно глядящий на открывшееся ему зрелище.

Использование магии, как и техник с ней связанных, всегда его поражало. Хотя, чему там удивляться, все техники, которые использовали его временные союзники, и даже Эйнен, все они использовали внешнюю энергию.

Иначе как еще островитянин настолько сильно изменил бы свою технику Скалистого Берега и Речного Змея. Не говоря уже о техниках Бога Грома.

— Но ты предлагаешь нам идти в ту сторону?

— А у нас есть другие варианты? — Хаджар достал трубку и закурил. В последнее время он делал это все чаще. — Мы застряли неизвестно где. Так что, в какую сторону не пойдем — ситуация, хотя бы, измениться немного.

— Измениться она может и в худшую сторону.

— Тогда можешь прямо сейчас хвататься за меч и рубить в стене лестницу.

Анис гневно сверкнула глазами. Она совсем не была покорной девицей, которым, обычно, поют хвалебные оды. Это была юная воительница со своим мнением.

— Я не собираюсь спорить с тобой, Дархан, — видимо используя истинное Имя, она показывала всю серьезность настроя. — Но мы оказались здесь только по твоей и Эйнена вине.

— То есть тот факт, что вы нас несколько дней водили, в прямом смысле — за нос, это не считается.

Намек на карту подействовал на Анис и та немного успокоилась.

— Мы были в своем праве, Хаджар, — тяжело произнесла она. — у вас с островитянином тоже хватает своих секретов.

— Но не тех, которые могли бы поставить под угрозу ваши жизни! — сказал Хаджар и тут же осекся.

Если вспомнить все то, что он скрывал не только от аристократов, но и от Эйнена, то получалось, что Диносы и Марнил действительно были в своем праве.

— Чего вы разорались… Проклятье! Моя нога…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 667**

Следом за Томом постепенно начинали просыпаться и другие. Последним, что заставило Хаджара понервничать, пришел в себя Эйнен.

Островитянин, мгновенно схватив Шест-Копье, едва было не призвал свой Дух и использовал технику Теневой Обезьяны, но вовремя остановился.

Мирная обстановка адептов, сгрудившихся вокруг костра и пьющих отвар, приготовленной Дорой, настраивала на что угодно, но не на боевой лад.

В отличии от остальных очнувшихся, Эйнен начал вовсе не с рядового вопроса: «Что произошло?». Вместо этого он посмотрел наверх, затем ткнул шестом скалу и кивнул каким-то своим мыслям.

— Какой план? — спросил он.

— Варвар предлагает идти туда, — Том, единственный из всех, кто не сидел, а все еще лежал, указал ножнами в сторону, где до сих пор горела головешка.

В принципе, если не произойдет ничего необычного, то она еще несколько дней так и будет пылать мерным, рыжим пламенем.

— Не вижу особой широты выбора, — в своей коронной, абсолютно меланхоличной манере, заметил Эйнен. — Либо в ту сторону, либо в эту. Разницы нет.

— Тогда почему бы нам не пойти в эту?! — Том, развернув меч, ткнул себе за спину.

— Аргументируй, — попросил Эйнен.

— Я не должен ничего тебе доказывать, смерд и…

— Том! — немедленно возмутился Дора. — Мы договорились, что пока мы все вместе участвуем в походе, ты оставишь свои высокородные замашки.

Динос недобро сверкнул глазами, но замолчал. Какие бы представления о чести ему не прививались, но среди них все же присутствовал пункт о том, насколько важно держать данное слово.

— Раз никаких аргументов нет, нам стоит отправиться в ту сторону, — Эйнен, не сразу, но смог подняться на ноги.

Взмахом руки он отправил циновку, на которой лежал все это время, внутрь своего пространственного артефакта.

Собственно, Хаджар, который и подложил под всех циновки, против не был. Этого добра на любом рынке можно было хоть сколько угодно купить.

— Тот факт, что ты так легко поддержал варвара, дает нам повод…

— Том! — эльфийка, последовавшая примеру Эйнена и тоже поднявшаяся на ноги, оборвала Диноса. — Если у тебя нет никакого другого логичного и резонного аргумента, то мы пойдем именно в эту сторону.

— Да с какой, к демонам, стати?!

— С такой, — Анис протянула руку и на ладонь опустилась птица из серебряного пламени. Вспыхнув ярчайшей звездой, она осыпалась прахом, оставив на коже девушки уже начавший таять лед. — Что с той стороны есть проход.

Эта причина заставила Тома замолчать. По какой-то странной и таинственной причине, в ущелье абсолютно не было льда или снега.

Наверху бушевал буран. Тонны снега перелетали с одной скалы на другую, но в ущелье было лишь немного сыро и влажно, но не более того.

— Да к демонам, — махнул рукой Том, на секунду теряя весь блеск аристократии.

Оттолкнув в сторону протянутую руку помощи Анис, он неуклюже поднялся. Атмосфера гор не позволяла ему быстро залечить полученную при падении травму.

Отвар Доры сумел частично восстановить энергетическую структуру ноги, но не более того.

Так, припадая на ногу, он нагнулся и взял из костра головешку. Вооружившись ею, Том, сыпля проклятьями, поковылял в сторону, откуда прилетела птица Анис.

Постепенно каждый из отряда, взяв из костра по горящей палке, отправился следом. Их группа могли двигаться только с той скоростью, с которой мог идти самый медленный из членов.

Эта, нехитрая наука о том, как не разделиться и не потеряться, была привита даже аристократам. Все же, не зря они платили такие баснословные суммы денег многочисленным учителям и ученым, которые занимались обучением их отпрысков.

Эйнен и Хаджар, на этот раз, шли сразу после Тома. Их, собственно, никто и не спрашивал. Дора и Анис попросту встали позади. После того, что Хаджар с другом провернули во время начала бури, обстановка в отряде была не просто напряженной, а почти враждебной.

Хотя каждый прекрасно понимал, что действовать иначе эти двое попросту не могли. В конце концов, от этого зависело их выживание.

— Мы можем поговорить? — Хаджар вновь перешел на диалект языка островитян, которому его обучил Эйнен.

— Вот видите! — немедленно встрял Том. — Они опять будут что-то обсуждать на своем языке, а мы будем делать вид, что ничего не происходит.

— Можем, — ответил Эйнен, напрочь игнорируя при этом возмущения Тома.

— Успокойся, Том, — в который раз вздохнула Дора. — У всех есть свои секреты.

Динос отвесил еще несколько ругательств, после чего замолк. Хаджар же, обернувшись и наткнувшись на строгий взгляд зеленых глаз, слегка поежился.

Несмотря на довольно большой опыт в военном деле и в путешествия, в отношениях с прекрасным полом он оставался таким же неумехой, как и когда впервые оказался в борделе.

Не в плане любовных утех, разумеется, а именно отношений.

Хаджар понятия не имел, что именно и как нужно говорить женщинам, чтобы не видеть таких взглядов, каким сейчас ему буравили спину.

— С мечнецей сам разберешься, — «улыбнулся» островитянин. — Ты предложил ту идею, тебе и разгребать её последствия.

— Я не о мечнице, — Хаджар и Эйнен заранее договорились не использовать имен. На каком бы они языке не говорили, а имена на всех звучали примерно одинаково.

— Тогда о чем?

Хаджар доверял своему другу, так что следующий вопрос задавал скорее из любопытства, нежели питая какие-то подозрения.

— Когда я рассказывал о пути предков, то заметил… — Хаджар хотел подобрать нужное слово, но потом плюнул на это дело. — Заметил, что ты уже давно о нем знаешь.

— Знаю, — тут же ответил Эйнен. — Но, как и в случае истинного пути развития, я не мог тебе ничего о нем рассказать или обучить. Мое понимание пути предков сейчас, пожалуй, даже меньше твоего. Своими словами я мог навредить не только тебе, но и себе.

И это была правда. Одна из непреложных истин мира боевых искусств заключалась в том, что только обладающий талантом к преподаванию и постигший глубокое понимание сути, мог обучать других.

В противном случае псевдо-учитель, вместо прививания знания, лишь вредил обоим. Причем в наибольшей степени именно самому себе.

— Откуда ты о нем узнал? Орки Ласканских степей сказали мне, что они единственные, кто помнят путь предков.

Эйнен не сбился с шага, не вздохнул, никак иначе не показал своего напряжения заданным вопросом, но Хаджар достаточно долгое время знал островитянина, чтобы выучить его повадки.

Так что от

Хаджара не скрылось то, насколько сильно вопрос выбил островитянина из колеи.

— Оттуда же, откуда ты знаешь свою технику меча, — Эйнен ненадолго приоткрыл свои яркие, фиолетовые глаза.

Хаджар знал, что те достались ему от потомка Радужной Сельди (или как там звали эту рыбину). Но и сам Хаджар рассказал другу далеко не всю правду про сердце дракона.

— Справедливо, — Хаджар протянул руку.

Эйнен мгновенно ответил на жест. Сомкнув пальцы на предплечьях друг друга, они кивнули и продолжили путь в тишине.

Все важные слова были произнесены, а намеки оставлены. Большего среди двух друзей и не требовалось.

В течении почти целого дня отряд шел посреди едкой тьмы, разгоняемой лишь светом их импровизированных факелов.

За это время они почти не разговаривали. Все были на готове. Кто знает, какие беды и ужасы могли поджидать их за очередным поворотом. Но, как бы это странно ни было, ничего такого так и не произошло.

Когда, спустя двадцать часов, Том скрылся за очередным поворотом, то внезапно выкрикнул:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 668**

Ускорив шаг, Хаджар с Эйненом, все так же держащие оружие наготове, скользнули за поворот. Стоило им только сделать это, как лицо тут же обдул холодный ветер, принесший с собой острые ледяные иголки.

По ушам ударил низкий гул. Его создавал провал, которым и заканчивалось ущелье. По отвесной скальной стене вилась небольшая, явно созданная людьми, вырезанная в породе лестнице.

Она, как могло представиться, вела вовсе не наверх, а в сторону. В сторону холма, на котором, среди снегов, стояло цветущее дерево.

Его зеленые листья покрывали белые хлопья снега, а над кроной вился шлейф белесого облака. У подножия скального холма, оканчивающегося таким же обрывом, что удивительно, текла река. В такой холод и настоящая река?

Правда, стоило только приглядеться, как становилось понятно, что это вовсе не вода, а какой-то металл. Металл, создающий давление, от которого у Хаджара на пару секунд перехватило дыхание.

— Не может быть, — прозвучало за спиной.

Дора и Анис так же выбрались из ущелья. Теперь вся пятерка стояла на небольшом каменном парапете, а под ними раскинула свои объятья ледяная пустота. По ту сторону реки, кроме бесконечного хитросплетениях ледяных горбов, больше ничего и не было.

— Ну да, необычно, — согласился Хаджар, а затем, учитывая лица аристократов, его озарила догадка. — Это необычное дерево, да?

— Это Арва’Лон! — радости Тома не было предела. — Мы добрались! Добрались до Гравэн’Дора!

Эйнен с Хаджаром в очередной раз переглянулись. Им не особо нравилось происходящее. Они все еще не знали всего того, чем руководствовались в своих решениях аристократы.

— Разве Гравэн’Дор это не огромная обитель и тренировочная площадка для воинов эпохи Последней Войны?

— Так и есть, — кивнул Том. Он первым, несмотря на травму, взобрался на лестницу и, буквально прилипая к скальной стене, пополз в сторону холма. — Но, она еще и сокрыта чарами. Иначе, варвар, её бы уже давным давно нашли и разграбили.

Хаджар не стал спорить. Он вообще подозревал, что если бы в Пустошах не появились Ключ и Карта, разбудившие самых невероятных тварей, заснувших здесь во времена Последней Войны, то вход в обитель так бы и не появился.

Вряд ли эта трещина, которую прежде, скорее всего, скрывала непроницаемая ледяная корка, появилась сама собой. Скорее всего её наличие было связано с пробуждение Ледяного Гиганта.

Следом за Томом на стену пополз и Хаджар. Для того, чтобы ухватиться за самый мелкие из неровностей, ему пришлось развеять Черный Клинок.

Прижимаясь всем телом к скале, он осторожно переставлял ноги со ступени, на ступень. Несмотря на то, что те были высечены уже несколько эпох назад, все еще сохранялись в целости.

На некоторых, правда, наросла ледяная корка, но её «заботливо» сбивал идущий впереди Том. Взмахом руки он создавал удар мистерий Духа Меча. Нескольких таких взмахов хватало, чтобы снять с камня весь нарост.

Снизу что-то загудело.

— Ветер! — выкрикнул Хаджар.

Сделал он это как раз вовремя. На последнем слоге из ущелье вырвался восходящий поток ветра. Каждый из отряда успел остановиться и попытаться максимально слиться со скалой. Не сделай они этого и сейчас бы постигали прелести свободного полета.

Не очень продолжительного, но насыщенного впечатлениями. Правда и окончанием стало бы не желание повторить, а встреча с праотцами в их доме.

Путь по скальной лестнице занял всего около часа и вскоре все уже стояли рядом с деревом. То, что опять же — удивительно, не излучало ровно никакой ауры или энергии. Будто бы оно было самым обычным, простым деревом, растущим без меры в лесах.

Но сам факт того, что на нем были вырезаны волшебные руны и древние иероглифы, говорило об обратном. Так же, как и говорило то, что дерево имело собственное имя, упоминалось в легендах, а простояло здесь дольше, чем существовала сама империя Дарнас.

— Дора, посмотришь? — Анис, неожиданно, не стала обнажать меча.

Убрав его в начале подъема, она так и оставила его покоится в ножнах. Хоть и встала при этом таким образом, чтобы иметь преимущество в случае, если Хаджар с Эйненом решаться на атаку.

— Конечно, — улыбнулась девушка.

Это была одна из редких и немногочисленных улыбок, которые за последнее время посетили лица учеников школы «Святого Неба».

Девушка, потуже кутаясь в свое меховое платье, подошла к дереву. Усевшись напротив него на корточки, она смахнула хлопья снега. Те, мгновенно присоединившись к множеству таких же, унеслись куда-то по ветру.

Эльфийка, проводя пальцами по рунам, вчиталась:

«На краю прекрасных гор,

Там где вечен Арва’Лон,

Спит несчастный Гревен’Дор,

В сон Ана’Бри погружен.»

— Звучит красиво, — в своей задумчиво-понимающей манере, протянул Эйнен.

— И это все, что там написано? — голос Тома немного дрожал от тревоги.

— Все, что я могу прочитать, — Дора поднялась и отряхнулась. — Остальные символы мне не знакомы.

Динос выругался.

— Твой отец уверял наш клан, что ты владеешь языком Ста Королевств!

— Не надо кричать на меня, младший наследник дома Хищных Клинков, — Дора на мгновение преобразилась в ту, кем и являлась — будущей королевой эльфийского клана. Жесткой, строго и непреклонной. — И, тем более, не стоит намекать на ложь моего отца.

Том с Дорой буравили друг друга злыми взглядами ровно до тех пор, пока в процесс не вмешалась Анис.

— Дом Хищных Клинков приносит свои извинения дому Марнил. Мы не имели своей целью оскорбить вас или усомниться в истинности слов вашего главы.

— Извинения приняты, — Дора, скрестив руки на груди, отошла в сторону. — Что до символов — то это может быть как шифр, так и неизвестный мне диалект.

— Неизвестный диалект? Шифр? — Том подошел к дереву, докоснулся до него и попытался воздействовать энергией, но это не дало ровно никакого результата. — И сколько времени займет расшифровка.

— Понятия не имею, — пожала плечами девушка. — От недели до года.

— У нас нет года.

Эйнен, пока аристократы спорили, расчистил один из камней от снега и банально уселся медитировать. Островитянин терпеть не мог даром время терять.

А именно этим — тратой времени, и выглядела сейчас их авантюра с поиском тренировочной обители Последнего Короля.

— Мы можем устроить здесь лагерь на неделю, — предложила Анис. — Если Дора не справится, то мы успеем вернуться в Пустоши как раз к моменту, как на поиски Карты и Ключа отправятся ученики со всей страны.

— А если очередной буран?

— Тогда можем разбить лагерь в ущелье и…

Спор аристократов продолжался. Эйнен погрузился в глубокую медитацию, а вот Хаджар, ведомый каким-то «шестым чувством» подошел поближе к дереву.

Он, разумеется, понятия не имел, что обозначил вырезанные руны и символы. Но, тем не менее, внутри собственного разума он услышал до боли знакомый голос.

Черный Генерал не шептал ему, а, скорее, оставил спрятанное воспоминание о разговоре, которые они имели в первую ночь в Пустошах.

Стоя около саркофага, в момент, когда Хаджару показалось, что Враг молчал, тот на самом деле произнес:

«Коль смел ты и отважен,

Коль бесстрашен и силен,

Ты цветок с собой возьми,

Волшебству позволь себя вести.»

Пребывая в самой горячке спора, аристократы не услышали слов Хаджара. Один только Эйнен, вынырнув из медитации, приоткрыл правый глаз. Он, предусмотрительно, взял в руки Шест-Копье.

— Сумасшедший варвар, — прошептал островитянин и приготовился к худшему.

Хаджар же, несколько раз мысленно повторив четверостишье, внезапно обратил внимание на белый цветок, которым и цвело дерево.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 669**

Небольшой поток снега внезапно обернулся все нарастающей снежной лавиной, которая широким саваном укрыла волнистые горы.

Неимоверный грохот как нельзя лучше сочетался с трясущейся землей. Постепенно из снежной бури проступали очертания огромного комплекса зданий.

У подножия гор в небо поднимались каменные блоки. Выглядя как перевернутые вертикально кирпичи, они, тем не менее, не выглядели слишком просто или безвкусно.

Наоборот, почему-то возникало ощущение какой-то мистичной красоты строений. Многочисленные витражи, поставленные внутрь будто слишком больших окон.

Плоские крыши зданий соединялись множеством лестниц и каменных мостов. Они вели наверх холмов, где соединялись в широкую дорогу, ведущую внутрь чего-то, отдаленно напоминающего храм.

Вот только таких куполов хаджар еще никогда не видел. Вытянутый, не треугольный, а будто веретено и шило, он ощерился сотнями таких же, но куда более мелких.

Он одновременно напоминал собой шишку и какое-то невероятно-смертельное оружие. Позади же главного комплекса, на самом высоком их холмов, стояло обычное, неприметное, полусферическое здание. Возможно, в древности её использовали как лабораторный комплекс или обсерваторию.

— Что это было, варвар? — Хаджар ощутил у своего горла холодную сталь.

Он, поднимая руки вверх, обернулся. Том, обнаживший клинок, держал его на ключице Хаджара. При этом Анис и Дора, так же доставшие оружие, взяли в «плен» Эйнена.

Дора прижала молотом его Шест-Копье к камню, а Анис, точно так же, как и брат, держала меч у шеи островитянина.

— Поменялись местами, да? — Хаджар, будто не обращая внимания на аристократов, обратился к Эйнену.

Тот лишь «пожал плечами». В исполнении Эйнена этот жест выглядел настолько незначительным, что его вряд ли можно было заметить постороннему.

— Я с тобой разговариваю! — Динос надавил на рукоять и меч чуть впился в кожу. По его кромке побежали первые алые змейки.

— Что именно ты хочешь услышать, Том?

— То же, что и все мы! — Хаджар понятия не имел, по какой причине, но Анис теперь была еще сильнее рассержена.

— Как ты смог прочитать эти руны? — даже Дора, и та выглядела более чем настороженно.

— А в них есть что-то особенное?

— Особенное?! Этот язык стерт из всех упоминаний и библиотек не только Дарнаса, но и остальных шести империй. Даже мой отец обладает лишь часть алфавита и всего несколькими обрывками старых летописей.

— Частью?! Несколькими обрывками?! — Том, отвернулся от Хаджара, повернулся к Доре. Кажется, младший наследник Хищных Клинков был не просто рассержен, а натурально зол. — Глава нашего клава заверил меня и Анис, что ты в совершенстве знаешь язык Ста Королевств!

Теперь уже Дора вновь полыхнула своими синими глазами. От ярости у неё даже кончики ушей задрожали.

— Это уже второй раз, младший наследник, когда ты обвиняешь моего отца во лжи. Второго раза я не…

— Хватит!

Крик Анис был наполнен такой силой и пропитан столь насыщенными мистериями духа меча, что на камнях остались глубокие порезы от невидимых клинков.

На какое-то время на площадке повисла тишина.

— Но, сестра…

— Дядя обманул нас, разве не понятно?! — впервые на памяти Хаджара Анис не просто перебила брата, а повысила на него голос. — Для него не имеет значения, погибнем мы здесь или добьемся успеха. Причем, скорее всего, первый вариант этому ублюдку куда желательнее.

— Анис! Ты говоришь о главе нашего клана! Следи за тоном!

— Я буду говорить о нем так, как…

— Кхм-кхм, — Хаджар нарочито громко прокашлялся. — Давайте выяснение семейных отношений мы все, дружно, оставим на потом.

Кажется, слова Хаджара послужили чем-то вроде холодного душа для спорщиков. Те, очнувшись от наваждение, вновь сосредоточились на своих делах. Анис и Дора продолжили держать в плену Эйнена, а Том обернулся обратно к Хаджару.

Из всей пятерки наиболее спокойным, как и всегда, выглядел именно островитянин.

— Варвар! — прошипел Том. Учитывая специфику самого слова, прозвучало это несколько странно. — Отвечай! Откуда ты знаешь этот язык!

— Ладонь мне порежь.

— Чего?

— Ладонь, говорю, порежь. Клятву принесу, — и, отвечая на незаданный вопрос, Хаджар продолжил. — Если мы отправимся в этот Грэвен’Дор, то хотябы некоторое время должны друг другу доверять. Иначе можете рисовать карту, указывать все, что хотите и возвращаемся обратно.

— С какой стати?

— С такой, что за несколько эпох там могли поселиться и появиться самые разные твари. И если строка «в сон Ана’Бри погружен», тебе ни о чем не говорит, то зря ваш клан тратил столько денег на у…

Договорить Хаджар не смог. Том настолько надавил на меч, что еще одно мельчайшее усилие, и он бы перерезал сонную артерию.

— Хаджар прав, Том, — Анис, в свою очередь, не сводила глаз с Эйнена. — Пусть принесет клятву.

Какое-то время Динос размышлял. Его явно соблазняла идея о том, что он может легко лишить жизни у столь назойливого простолюдина. Возможно, он об этом даже мечтал.

Но голос разума, пусть и в лице Анис, все же возобладал над сиюминутными желаниями.

Нехотя, но достав разделочный кинжал (выглядящий скорее как богатое украшение, нежели практически оружие), он провел им по ладони Хаджара.

Причем сделал это нарочно сильнее, чем требовалось. Едва сухожилие не задел, что привело бы к пусть короткой, но не боеспособности Хаджара.

— Клянусь, что не знаю этого языка и впервые вижу подобные руны. Четверостишье же, по чистой случайности, услышал за время своих странствий. Если я соврал, то пусть Река Мира станет мне судьей.

Кровь вспыхнула золотым сиянием, а рана мгновенно затянулась. Шрама на ней так и не осталось.

Судя по азартному взгляду Тома, тот несколько секунд надеялся, что Хаджар исчезнет во вспышке золотого огня. Но ни через пять, ни через десять секунд, ни даже через минуту — этого так и не произошло.

— То есть ты хочешь сказать, что все это — чистая удача?!

— Скорее, простое совпадение, — уточнил Хаджар. — Могу еще одну клятву принести, если вам от этого легче станет.

И вновь на площадке повисла тишина. Стих ветер, исчез гул и пропала тряска. Теперь в воздухе осталась лишь не ослабевающая напряженность между пять учениками.

— Опусти клинок, Том, — в конце концов, вздохнула Анис.

Девушка первой убрала оружие и даже подала руку Эйнену. Тот ответил на это молчаливым отрицанием. Отодвинувшись от камня, он протянул руку в сторону собственного оружия.

Та опомнилась, извиняюще улыбнулась и вернула молот за спину.

— Прости, — одними губами прошептала эльфийка.

Эйнен и на это ответил абсолютным спокойствием и все тем же молчание.

— Итак, подведем итоги, — Анис подошла к краю обрыва и окинула взглядом некогда величественное строение. — Мы, все же, отыскали Гравэн’Дор, но как туда попасть?

— А на вашей карте?

— Ничего об этом не говорится.

Том, встав рядом с сестрой, посмотрел вниз.

— Можем спуститься и пересечь реку, — предложил он.

— Плохая идея, — тут же возразила Дора. — Эту реку не пересечет даже Безымянный.

— С чего ты взяла?

— Потому что в ней течет не вода, а расплавленный металл. Небесный Металл, –услышав слова Доры, Хаджар вздрогнул. Для техники «Путь Среди Облаков» ему требовалось всего унция этого редкого вещества, а здесь его были… — Он обладает свойствами, которые до сих пор не особо изучены в Империи. Но одно известно точно — его испарения губительны даже для Безымянных, чьи тела достигли крепости Императорского артефакта.

Крепость Императорского Артефакта?! А такое вообще возможно было?

— Тогда, надо придумать что-то иное…

Аристократы начали оживленно обсуждать самые разнообразные варианты того, как можно было попасть в Гревэн’Дор. Хаджар все еще был шокирован количеством металла и тем, что его пары были максимально смертельны.

Один лишь Эйнен, оставаясь никем не замечанным, подошел к дереву Арва’Лон. Подняв с его корней немного снега, он швырнул его в пропасть.

Часть так и улетела куда-то в сторону расплавленной реки, но небольшая –рассыпалась по воздуху и застыла.

— Тут ест мост, — тихо произнес островитянин.

Народ отвлекся от своего диспута и посмотрел на Эйнен. Тот, проверяя перед собой тропу при помощи шеста, действительно шел по мосту. По невидимой тропе, раскинувшейся над бесконечной бездной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 670**

Хаджар, первым опомнившись из четверки, осторожно ступил по той же траектории, по которой двигался и Эйнен. Удивительно, но действительно нащупал твердую поверхность.

Призвав в реальность Черный Клинок, он проверил, насколько широко растянулся невидимый мост. Получалось, что не больше полутора метров. Достаточно, чтобы бок о бок здесь смогли пройти два человека.

За первым осторожным шагом, последовал и второй и третий.

— Удивительно, — звучали позади шепотки.

— Из чего он сделан?

— Посмотрите на него сквозь Реку Мира!

Хаджар едва было не хлопнул себя по лбу. И как он сам не додумался до такого, казалось бы, лежащего на поверхности решения.

Прикрыв глаза, он открыл «другие». Хотя, скорее всего, это и не глаза были вовсе. Но, так или иначе, мир мгновенно преобразился. Исчезло все физическое, на что так привыкли опираться смертные.

Вместо этого вокруг Хаджара взвились ленты потоков энергии. Порой они, конечно, принимали какие-то очертания, похожие на физический мир, но происходило это мимолетно и будто не всерьез.

Но, среди всего великолепия широких мазков энергий, ясной, четкой чертой выглядел мост, ведущий к Грэвэн’Дору. Полоса синего цвета прочертила пространство. Твердая, даже «осязаемая», она выглядела константой в мире, полном неопределенностей и эфемерности.

— Он сделан из энергии, — выдохнул Том. — Демоны и Боги! Это мост из чистой энергии!

— Но сколько же её здесь, если она так сильно проявляется в реальности? — Дора, видимо не сдержавшись, все же решилась и опустила молот на мост.

Пусть она почти не использовала силу и мистерии, но даже так — мост из энергии должен был хоть как-то отреагировать. Либо поглотить удар. Либо немного пострадать от него, а может и стать сильнее. Так или иначе, но реакция определенно должна была присутствовать.

Но…

Её не было.

Абсолютно.

Никакой.

— Больше так не делай, пожалуйста, — попросила у подруги Анис.

Шокированная Дора, кажется, вообще ненадолго потеряла нить связи с миром. Замотав головой и разметав белые локоны, она вернула тяжелый молот за спину.

— Помните, — сказала она. — как Наставник Деарий говорил, что современный мир боевых искусств оставил далеко позади то, чего достигли в древние эпохи.

Хаджар, услышав это изречение, мысленно усмехнулся. Возможно в какой-то степень оно так и было, но это если не брать в расчет страну Бессмертных и всех Древних.

Вряд ли та же страна Драконов, которая являлась хозяйкой семи Империй, не годилась им в подметки. Будь оно действительно так — разве оказалась бы она в главенствующей позиции?

Не говоря уже о стране Бессмертных, где дети рождались сразу истинными адептами. А тот, кто обладал духом-зверем, считался мусором, на который ни один из уважающих себя павильонов не согласился бы тратить силы, время и ресурсы.

Нет, безымянный мир был воистину велик и множество чудес и тайн скрывались под сенью Небес.

— Сейчас я начинаю в этом сомневаться, — протянул Том. Все так же прихрамывая, он держался за плечо идущей впереди Анис. — Возможно Наставнику Деарию следует увидеть этот мост перед тем, как делать столь громкие заявления.

— Вам бы стоило меньше разговаривать.

Все сразу замолчали. Не потому, что Эйнен обладал каким-то огромным авторитетом, а просто потому, что подобные фразы были ему не свойственны.

Сам же островитянин остановился, да так резко, что Хаджар едва не влетел ему в спину.

— Что такое? — спросил он у друга.

Вместо ответа Эйнен просто попытался ткнуть шестом в мост. Но вместо того, чтобы натолкнуться на энергетическую преграду, оружие островитянина попросту ухнуло в пустоту.

— Хмм, — протянул Хаджар.

Он посмотрел на мост сквозь Реку Мира, но в мире энергий строение все так же выглядело крепкий шлейфом.

— Что там случилось? — спросила Анис, идущая следом за Хаджаром.

Из-за их с Эйненом спин, она не могла видеть того, что происходит впереди. Вместе с Анис остановился и весьма отряд. Наверное, для стороннего наблюдателя они сейчас выглядели бы по меньшей мере странно.

Пятерка воинов, стоящих посреди пустоты, над ледяной пропастью, основание которого разрезала река из расплавленного металла.

Если бы Хаджару кто-нибудь рассказал о таком… да хотя бы полгода назад — он бы отправил лжеца к демонам. Подобная картина не то, что звучала откровенной ложью, так еще и с трудом укладывалась в голове.

Как может быть энергия настолько насыщенной, что проявлялась в реальности до состояния осязаемости.

Но в этом и проблема истины — в отличии от лжи, она не должна быть правдоподобной.

— Мост заканчивается?

— Что?!

— Как так?

— Не может быть, — Анис завершила этот поток удивления. — В Реке Мира он выглядит цельным.

Хаджар с Эйненом не стали тратить время на то, чтобы что-то объяснять аристократам. Вместо этого островитянин достал из пространственного артефакта веревку, с примотанной к ней кошкой.

Причем кошкой — явно пиратской. Такой можно было не только цепляться за что-либо, но и при умелом обращении отправлять противников к праотцам. Причем, учитывая то, как ловкой Эйнен её раскручивал, для него это было не в первой.

Первый бросок, отправивший снаряд на полсотни метров, закончился тем, что кошка, так же, как и недавно шест, упала в пропасть.

Резким рывком руки, Эйнен вернул её обратно в ладонь.

— Убедились? — не оборачиваясь, обронил Хаджар.

— Демоновщина какая-то, — прозвучал голос Тома.

— А ты ожидал от Грэвэн’Дора, что он тебе сразу объятья распахнет? Прямо как те девицы, в «Саду Снов», которых ты посещаешь?

Дора так и сочилась язвой. А вот «Сад Снов» и Хаджар бы посетил, да все времени на бордели не находил.

— Ничего я не ждал!

Эйнен, вновь раскрутив кошку, на этот раз вложил в движение руки толику энергии. Снаряд, пролетев в двое большее расстояние, все же зацепился за край моста.

— Как думаешь, это так и задумано? — прошептал на ухо другу Хаджар. — Или разрушился со временем?

Сделал он это, разумеется, на языке островов. Островитянин, обвязав канатом край «сломанного» моста, выпрямился.

— Я не многое знаю об энергии, мой варварский друг, но одно мне известно точно –время над ней не властно.

— Значит задумано, — кивнул Хаджар. — Разреши я пойду первым.

Эйнен недоуменно «изогнул» правую бровь. Вообще, он её даже и не дернул, но для Хаджара подобное уже являлось мелочами.

— Как пожелаешь, — не задавая лишних вопросов, Эйнен отодвинулся в сторону.

— Я пойду вперед! — все так же, не оборачиваясь, выкрикнул Хаджар. Он подвязал себя веревкой и кинул противоположный конец другу. Кроме него, он здесь больше никому не доверял. — Если я упаду, то придумаем другой план.

Никто не спорил.

Хаджар же, глубоко вздохнув, использовал Зов. Закутанный в плащ и куски брони, созданные из черного тумана, он осторожно ступил на каната.

Тот был не толще бельевой веревки, но для истинного адепта хватило бы и стебля папоротника, чтобы идти по нему. Ходили слухи, что Повелители, соединившие в себе обе ветви энергии, могли сражаться стоя на воде…

Сам Хаджар не видел подобного, но, почему-то, верил.

Первые десять метров он преодолел вполне спокойно, а под конец даже ускорился. Но, стоило ему только сделать первый шаг за пределами этой отметки, как он мгновенно понял.

Время действительно не разрушило мост в Грэвэн’Дор.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 671**

Хаджар внезапно почувствовал, как его окутывают холодные нити. Они, напрочь игнорируя меховую подкладку тулупа, легко ласкали кожу Хаджара. И каждое их касание заставляло не чуждого холоду воина дрожать.

— Что случилось, Хаджар?! — раздался позади возглас Эйнена.

— Здесь препятствие, — прозвучал ответ. — Я пойду дальше! Будь готов подхватить!

Хаджар, терпя ощутимый холод, смог пройти еще десять метров. Но, как это было с десятиметровой чертой, когда он миновал расстояние в двадцать метров, нити обернулись толстыми веревками.

Опутывая Хаджара, они проникали ему под кожу. Казалось, что касались каждого органа. Замедляли ток крови и заставляли Хаджара чувствовать себя хрупким.

Его шаги значительно замедлились, а каждое движение по канату вызывало вибрации. Но и эта десять метров он, потратив по две минуты на каждый метр, смог преодолеть.

А вот то, что началось за отметкой в тридцать метров, сперва заставило Хаджара подумать об отступлении. Веревки холода превратились в канаты.

Они с легкостью пронзили его физическое тело и коснулись энергетического. При этом, если бы не Волчий Отвар и драконье сердце, то, может, они бы и не заморозили его изнутри… сразу. Но спустя полчаса в такой среде Хаджар бы превратился в мертвую ледышку.

И полетел бы он прямо в сторону раскаленного металла, пары которого поднимались все выше и выше.

Но все эти физические проблемы меркли на фоне того, как сильно влияли канаты холода на энергетическую структуру. Они мешали энергии течь сквозь меридианы и каналы, лишая мышцы столь необходимой им поддержки.

[Внимание! Начало критического, для носителя, процесса. В подобной среде носитель не сможет выжить дольше полутора часов]

— З-замечат-т-тельно, — от холода зубы Хаджара слегка постукивали.

Несмотря на то, что холод замедлял ток энергии, он не мог никак повлиять на то, что каналы и меридианы Хаджара и сами могли хранить энергию.

Пусть то количество, которое они абсорбировали, не шло ни в какое сравнение с Ядром, но сейчас именна эта особенность подарила Хаджару полтора часа времени.

— Что там?! — на этот раз прокричала уже Анис.

— Х-холод-дная ат-тмосфера. Оч-чень холод-дная! Она влияет на физическое и энергетическое тело! Если не уверены в своих силах — лучше подберите какое-нибудь зелье.

Хаджар продолжил свой путь. Он шел очень медленно. На каждый шаг у него уходило теперь по три, а то и четыре минуты времени.

Подойдя к четвертому десятку метров, Хаджар застыл на месте. Перед тем, как перейти роковую черту, он собрался с мыслями и подкрепил тело волей.

И он был прав, что поступил именно так.

За четвертым десятком метров, канаты холода сплелись в единое полотно. Накрыв собой Хаджара, оно начало постепенно сжиматься вокруг жертвы. Будто его со всех сторон сдавливали ледяные объятья гиганта.

Кожа постепенно синела, зубы, не попадая друг на друга, лихорадочно стучали. В этот момент Хаджар понял, что просто физически не может сделать следующего шага.

Он практически утратил контроль над собственным телом.

Все, на что его хватило — слегка приподнять мечь и с трудом произнести:

— Р-р-развейся!

Через Черный Клинок, необыкновенно медленно и тяжело, прошла скованная холодом энергия Хаджара. Она разлилась в пространстве черным пятном мистерий меча. Они стремились приобрести форму разреза, но так и оставались вечно изменчивыми кляксами.

Мороз оказался настолько крепок, что мог сдержать даже мистерии Оружия в Сердце. Сам же Хаджар вообще непонятно как удерживался на ходящей ходуном веревке.

Возможно, десять лет опыта в отсутствии ног, как-то этому поспособствовали.

Когда пятна черной энергии, пропитанной энергией меча, окутали Хаджара, он смог вздохнуть свободнее. Холод теперь обступал не его самого, а давил на подобие защиты.

Так, скрываясь за энергией и мистериями, Хаджар смог добраться до отметки в шестьдесят метров.

[Внимание! Критическое состояние носителя! Жизненно важные органы будут функционировать в течении: 15…14 минут 59…58…57 секунд]

Удивительно, но Хаджару казалось, что он потратил на эти двадцать метров не больше четверти часа. Хотя, в реальности, прошел почти весь отмеренный ему срок.

Впереди же лежала граница в шестьдесят метров, а за ней еще сорок. А, следовательно, и четыре очередных рубежа. В том, что за их пределом сложность испытания лишь усилиться — Хаджар не сомневался.

— Как вы думаете, он справится? — спросила Дора.

Разговора оставшихся на мосту адептов Хаджар, разумеется, слышать не мог.

— Посмотрите, — Анис указала на покрывающееся инеем марево. — Чтобы ему не противостояло, оно обладает силой, которая не поддается объяснению.

— Странно, но я ничего не чувствую, — Том протянул ладонь над веревкой и тут же убрал. — Чтобы это ни было, обладая таким могуществом, чтобы сдерживать мистерии Оружия в Сердце, оно должно обладать удивительной силой.

— Ни один из нас её не чувствует, — слегка «взволнованно» добавил Эйнен. Он так крепко держал в своих руках страховочный трос друга, что вздулись вены и побелели костяшки.

— Смотрите! — воскликнула Дора.

Когда Хаджар преодолел отметку в шестьдесят метров, внезапно взметнулись пары расплавленного Небесного Металла.

— Возвращай его! — что удивительно, выкрикнул это не кто иной, как Том.

— Рано, — Эйнен даже не дернулся.

— Даже пары этого металла, могут убить адепта! — поддержала брата Анис.

— Если бы Хаджар почувствовал опасность, он бы сам спрыгнул с веревки.

Но, вместо того, чтобы вернуться обратно, Хаджар, внезапно остановившись, замер примерно на пять минут. После чего, поразив всех собравшихся, он уселся в позу лотоса и вытянул перед собой раскрытую левую ладонь.

— Что делает этот безумец? — ошарашенная Дора даже отступила назад.

Эйнен слегка приоткрыл свои нечеловеческие фиолетовые глаза.

— Тренируется, — только и сказал он.

Но, видят Вечерние Звезды, островитянин не ошибался. Только почувствовав вокруг себя пары расплавленного Небесного Металла, Хаджара поразила неожиданная, воистину безумная идея.

Анис была права и пары действительно были способны уничтожить истинного адепта. Но только в том случае, если их будет достаточное количество и они окажутся в близи к источнику.

То, что дотянулось до Хаджара за отметкой в шестьдесят метров, было не более, чем самой верхушкой огромного айсберга. И, продолжая метафору, Хаджар собирался отломать эту верхушку.

Сидя в позе лотоса, используя волю и покрывшую инеем энергию, он заставлял пары закручиваться в спираль. Те, разумеется, в союзе с холодом, вызывая шквал сообщений нейросети, продолжали атаковать Хаджара.

Но тот не отступал. Не отступал даже тогда, когда, закашлявшись, не сплюнул темной кровью. Количество сообщений превысило все мыслимые пределы, так же Хаджар попросту от них отмахнулся.

Ни один вычислительный модуль не был способен рассчитать волю воина. А именно благодаря своей стальной, острейшей воли, Хаджар сейчас все еще оставался в мире живых.

Он попросту не позволял себе уйти к дому праотцов.

Он говорил «нет» смерти и та оступала.

В какой-то момент сердце Хаджара остановилось. Его внутренние органы были повреждены настолько, что кожа из синей, стала постепенно окрашиваться в алый.

Но, все же, он смог сконденсировать на ладони из паров целую унцию металла. И, как только капля жидкого Небесного Металла, образовалась на его ладони, то, используя технику, описанную в свитке «Пути Среди Облаков», он мгновенно впитал её внутрь физического тела.

Та ощущалась так, как если бы он отломал солнечный луч и пронзил им себе плоть. Но, не останавливаясь на этом, Хаджар отправил каплю дальше — в энергетическое тело.

Боль, которая пришла следом за этим, подействовала на него лучше любого согревающего напитка.

Энергия, недавно скованная инеем, взорвалась силой и ярость. Мистерии меча разлетелись по округе.

Но и так — Хаджар не остановился. Он, очередным усилием, отправил каплю металла еще дальше — в мир его души.

— Руааар! — раздался нечеловеческий рев.

— Глазам своим не верю…

— Да кто такой этот простолюдин…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 672**

Среди лесов и долин, холмов и рек, стояла гора. Веками на ней жили самые животные. Они охотились, сражались и умирали, охотились и размножались. Они становились сильнее, чтобы выцарапать себе место под солнцем, скрытым сенью густых крон.

Деревья, хвойные и лиственные, широкие и короткие, росли на этой горе. Так же, как и все живое, они стремились к далекому солнцу. Они прятали под собой лесную жизнь и позволяли бесчисленному множество птицу вить на себе гнезда.

Со стороны, кажущейся золотым, пшеничного поля мчался всадник. Развевались его дорогие, сотканные из мерцающей, волшебной ткани одежды. Длинные волосы были убраны в тугой пучок, украшенный прибором изысканного изящества и красоты.

Любой мастер в Семи Империях, увидев такую красоту, мгновенно разочаровался бы в собственных способностях. А уж о седле, в котором он сидел, да и о скакуне и говорить не стоило. О коне, который нес всадника, тысячелетиями бы слагали легенды и пели песни барды.

Все в этом удивительном всаднике, начиная мысками его ботинок и заканчивая кончиками ресниц, буквально кричали о его необычности. О том, насколько он высокого рода и положения.

Возможно, даже Императоры были бы вынуждены ему поклониться.

Добравшись до горы, всадник резко затормозил и соскочил с коня. Упав на колени, они низко поклонился и коснулся лбом сложенных ладоней. Только в этот момент из-под его длинных волос показались миниатюрные рожки.

— Простите меня, министр Джу, — произнес всадник. — но я вынужден вас потревожить.

Он протянул перед собой ладонь. Мощная волна воли пронеслась по горе. Она буквально смывала с неё всех, кто был не достаточно силен, чтобы выдержать её давление. Сотни животных падали с мгновенно остановившимися сердцами.

Обтесывались хрупкие камни, сминались молодые, тонкие деревья. Гора будто бы вздрогнула.

Не глупым преувеличением было бы сказать, что попади такая волна воли и энергии по городу смертных, и тот был бы мгновенно уничтожен… Вместе со всеми жителями.

Волна сошла с другой стороны горы и растворилась в воздухе.

Всадник, обладающий столь невероятной силой, мгновенно опустил голову на ладони.

— Министр Джу! — прокричал он. И его голос весенним громом разлетелся по окрестностям. — Министр Джу! Министр Джу! Мин…

— КТО?!

Всадник вздрогнул. Как, что уже совсем не казалось, вздрогнул и весь окружающий мир. На этот раз гора действительно пришла в движение.

С вершины начали падать огромные валуны, влекущие за собой невероятных объемов сели. Они в труху перемалывали камни и в пыль стирали вековые деревья.

Птицы грозовыми тучами взмывали в небо. Животные разноцветным одеялом стекали со склонов. Многие выживали, спасаясь среди холмов и долин. Но еще больше –исчезали под селями и камнями.

— Кто? — уже намного тише, но все так же яростно, вопрошал голос. — Кто посмел прервать мою четырех вековую медитацию?

Две огромные тени накрыли долину. То, что недавно было горой, предстало в облике крылатого дракона. То, что недавно выглядело горными хребтами, оказалось «плавниками», идущему по его спине.

Гряда — длинный хвост. А сам горный пик — запрокинутая, клыкастая морда.

Двумя звездами зажглись его янтарные глаза.

— Министр Джу! — затрясся всадник. — Это я, слуга Чагу!

— Чагу? — голос дракона зазвучал спокойнее… пусть и ненамного. — У тебя должна быть очень веская причина, чтобы помешать мне? Я был близок к познанию следующей ступени техники Звездных Врат.

По лбу всадника прокатились крупные градины пота. Техника Звездных Врат, одна из лучших боевых рукопашных техник страны Драконов. Лишь немногие приближенные ко двору Императора Драконов, имели право получить себе её усеченную копию.

В конце концов — божественные техники, это, пожалуй, один из столпов, которые давили Семь Империй и позволяли Хозяевам Небес ими управлять.

— Все так, министр Джу, все так, — всадник, трясущимися руками, достал из дорожной сумки — огромного, вместительнейшего пространственного артефакта, кристалл. Величиной в пятнадцать метров, шириной он был вдвое большей.

Абсолютно черного цвета, он выглядел отколовшимся с ночного купола куском небесного гранита.

Сперва дракон к нему внимательно присматривался, а потом взревел куда рассерженное, чем в самый первый раз.

— И ради этого ты меня позвал, слуга?! Твоя глупость станет надгробием всей твоей семье, взрастившей такого идиота отпрыска!

Всадник по имени Чагу всем телом вжался землю. Он выглядел не просто испуганным, а приведенным в состояние крайнего ужаса. То, что могло произойти с ним и его семье по одному лишь желанию министра Джу, могло заставить испугаться кого угодно.

— Не гневайтесь, великий министр Джу! — голос всадника дрожал и едва не переходил на писк. — Присмотритесь внимательнее к монументу племени Лазур…

— Я прекрасно вижу, чей это монумент, жалкое ты создание! — вновь рыкнул дракон. –Или ты думаешь я, министр Джу, не узнаю монумент этого проклятого племени Лазурного Облака! Я видел его уже сотни раз и…

Внезапно дракон замолчал. Его зрачки веретена сузились до ширины волоса, а затем внезапно дракон исчез. Вместо него около монумента стоял мужчина средних лет.

Красивый и статный, одетый в бирюзовые одежды, выглядящее куда более богато и волшебно, нежели у всадника. Заложив правую руку за спину, левой он почесывал длинную, ухоженную бороду, лишь слегка побитую сединой.

Волосы, собранные в пучок, скреплял убор, отдаленно похожий, но куда более богатый и цветастый, чем тот, что носил всадник.

— Если это какая-то глупая шутка, слуга, то я, клянусь Высокими Небесами, лично освежую твоих жену и ребенка.

— Я бы не посмел, министр, — подползя к дорогим туфлям министра, Чагу приложился к ним лбом. — Я бы никогда не посмел так с вами поступить.

Какое-то время министр, чьи волосы раздвигали длинные, слегка закрученные рога, разглядывал монумент.

— Встань уже, — задумчиво произнес он.

— Спасибо, министр, спасибо, — все еще будучи на коленях, трижды повторил всадник. Лишь после этого он поднялся на ноги и отошел в сторону.

Джу же, подойдя вплотную к кристаллу, приложил к нему ладони. Раздвинув пальцы, увенчаные толстыми, желтыми когтями, он смотрел на то, как между ними слегка мерцает огонек цвета чистой лазури.

— Как это может быть возможно, министр Джу? — слуга, стоя за спиной министра, тоже разглядывал кристалл. — Разве племя не погибло в катаклизме многие эпохи назад?

Министр, посмотрев на слугу, внезапно широко улыбнулся.

— Как жаль, слуга Чагу, — вдруг произнес он. — Как жаль, что по пути ко мне, ты натолкнулся на стаю Рыжих Волков и я не успел тебя спасти.

— Чт…

На лице слуги так и застыла маска удивления, а в глазах затухал отблеск ужасающего осознания. Осознания того, что он так и не вернется, чтобы обнять сына и любимую жену.

Всплеск мерцающей крови и на землю упал, растерзанный на множество окровавленных кусочков, труп. Обручальный браслет, слетев с запястье, упал к ногам министра. Тот, брезгливо сморщившись, оттолкнул его в сторону.

Слизнув кровь с когтей, он, как ни в чем не бывало, вернулся обратно к монументу.

— Значит, тайная техника «Пути Среди Облаков» все еще не утрачена, — улыбка министра из радостной превратилась в пугающе кровожадную. — Что же, наверное, ничего не произойдет, если Император получит столь чудную новость чуть позже. Скажем… через пару лет… А за это время я успею найти этого блудного дракона и забрать технику.

Засмеявшись, министр взмахом руки скрыл огромный кристалл в своем пространственном артефакта, мгновенно исчез.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 673**

Хаджар находился в глубине своей души. В том самом «иллюзорном мире», где в бесконечной темноте обитали Черный Клинок, Дракон-Зов и, в самых потаенных недрах, сверкала метка Меча Духа.

Обычно Хаджар спускался (а может и поднимался) сюда в своем «телесном» обличии лишь для борьбы с меткой. Возможно, именно по этой причине метка, стоило в темноте появиться копии реального Хаджара, вспыхнула ярким светом.

— Не переживай, сегодня я пришел не за тобой, — ухмыльнулся Хаджар.

По расчетам нейросети, до взлома структуры метки Духа, учитывая брошенные на задачу вычислительные мощности, уйдет не меньше двух с половиной лет. Плюс минус месяца три. Все зависело от того, с какими сложностями столкнется модуль.

Но даже так — подобная скорость в пятьдесят раз превышала ту, на которую был бы способен сам Хаджар. Те чувства, которые он испытывал по этому поводу…

— Проклятье! — рыкнул Хаджар.

Сейчас было абсолютно не то время, чтобы заниматься самокопаниями и размышлять, не собирался ли он поменять одно рабское ярмо на другое. Ярмо Меча Духа, на зависимость от вычислительного модуля.

Этот вопрос он решит позже.

Сегодня он «пришел» сюда с другой целью.

С целью стать сильнее.

Техника «Пути Среди Облаков», которая позволяла при достижении ступени Рыцаря Духа, летать, была воистину удивительной.

Сперва, благодаря описанной в ней методе и специальным ингредиентам, оно позволяла расширить каналы и меридианы.

Один этот факт позволял адепту стать пусть не в несколько крат, но ощутимо сильнее.

Корень тысячелетнего папоротника делал энергетическое тело крепче и позволял ему абсорбировать энергию из Реки Мира так же, как и само Ядро.

Пусть и в намного меньшем количестве, но Хаджар даже не слышал о том, чтобы подобные метод не просто практиковался, а был известен в Ласкане или Дарнасе.

Что же до унции Небесного Металла, третьего из шести важнейших ингредиентов, то у неё была совсем иная задача.

После того, как Хаджар изменил свое энергетическое тело, ему предстояло укрепить ни что иное, как собственную душу. Имено для этого и предназначалась унция расплавленного Небесного Металла и пыльца, собранная с трехсотлетнего четырехлистного клевера.

Первый ингредиент, металл, был призван укрепить душу. Как говорилось в свитке –чтобы та могла «выдержать даже самую жуткую из гроз и самое яростное из небесных ненастий». А пыльца, в свою очередь — «облегчить душу, отяжеленную смертными грехами, до веса кочующей по миру мечты».

Видимо дракон, создавший эту технику, был знаком с поэтами или сам являлся поклонником лирического ремесла.

Так или иначе, Хаджар приступил к тренировке с унцией расплавленного Небесного Металла.

Согласно методу, описанному в свитке техники, Хаджар некоторое время провел в медитации. Он должен был настроить себя на нужный лад. Привести в порядок каналы и меридианы. Запустить по ним ток энергии в особом, очень сложно порядке.

Только после этого, собирая по крупице капли, прошедшие несколько кругов циркуляции, при помощи воли постепенно формировал из них нужный облик.

Сколько на это ушло времени, сложно сказать. Но, как бы парадоксально при этом не звучало дальнейшее, но именно время в данный момент было самым критичным фактором.

Небесный Металл, в расплавленном состоянии, обладал воистину шокирующими ядовитыми свойствами. Теперь Хаджар прекрасно понимал, почему Дору и остальных так напугало его присутствие у подножия Грэвэн’Дора.

Проведя металл сквозь физическое и энергетическое тела, влив его внутрь души, Хаджар ощутил на себе всю мощь разлагающих свойств этого металла.

В отличии от всех прочих ядов и коррозий, он стремился уничтожить не кровь и плоть. И даже не энергетические структуры, а непосредственно — саму душу.

И именно душа оставалась самой неизученной частью пути развития. Наравне с истинным Именем, она хранила свои тайны от самых мудрых учителей и Наставников великих школ Ласкана и Дарнаса.

Все прекрасно знали о существовании этих двух сущностей, но, не обладая знаниями о них, попросту игнорировали.

Когда-то Хаджару казалось это нормальным, но сейчас он понимал, насколько это глупо звучало — игнорировать наличие души.

Конечно, миллионы смертных именно так и жили, но Хаджар не был смертным. Он даже не был практикующим. Он являлся адептом боевых искусств. Частью мира, находящегося за гранью понимания обычного обывателя.

Сдерживая при помощи воли разрушительное влияние металла, Хаджар сформировал в своей правой «руке» молот. Не боевой, как у Доры, а относительно простой — кузнечный.

Созданный из отфильтрованной, согласно технике «Пути Среди Облаков», энергии, он завис в темноте. Вскоре под ним появилась и наковальня.

Именно на ней стягивались нити пропущенного сквозь тело металла. Они, постепенно, сформировали ту самую каплю. Миниатюрную, всего одну унцию весом, тем не менее обладающую воистину дикой смертоносностью.

— Приступим, — сдержано прошептал Хаджар.

В реальности по нему ручьями стекал пот, а внутри «иллюзорного мира» души его Я тряслось и мерцало. Напряжение было так высокого, что Хаджар боялся, как бы не не исчез из этого таинственного пространство.

Такое исчезновение означало бы лишь одно — скорую смерть Хаджара. Оставив унцию металла в недрах души, не сдерживая её под куполом воли, он бы оказался беззащитен перед её разлагающими свойствами.

Хватило бы и меньше секунды, чтобы душа Хаджара сгорела в испарениях Небесного Металла. Возможно, именно этим и обуславливалось то, что этот реагент не использовали даже убийцы.

Какой смысл пытаться применить то, что не убьет цель просто потому, что куда как раньше прикончит самого использующего.

Небесный Металл оставался одним из самых неизученных природных реагентов в Империях.

И имено со столь опасным веществом собирался работать Хаджар.

Согласно технике, описанной в свитке, он должен был выковать из капли спицу, которую необходимо было вонзить внутрь души. Именно эта тончайшая спица, впоследствии, смогла бы развиться в нечто наподобие кольчужной сети, защищающей душу носителя.

Как если использовать немного яда, чтобы выработать к нему иммунитет.

Занеся молот над каплей, Хаджар уже собирался было нанести удар, как внезапно его рука замерла. Он посмотрел сперва на каплю, стремящуюся разрушить купол воли, а затем на Дракона-Зов. Вернее — на татуировку, которая сияла на груди Хаджара.

Сам дракон, в данный момент,

покинув пределы его души, переместился в реальный мир и отразился в виде плаща из черного тумана и части брони.

— В конце-то концов, — вздохнул Хаджар.

На его «лице» вновь появилась та самая улыбка, благодаря которой однажды, уже даже сложно вспомнить кто именно, впервые назвал его «Безумным Генералом».

Одной мысли хватило, чтобы дракон вернулся из реальности обратно в недра души Хаджара. В ту же секунду ему показалось, что на него обрушилась целая тонна льда, приправленная еще и испарениями Небесного Металла.

В такой, невозможной для простого адепта, даже Рыцаря Духи, обстановке, Хаджар сделал первый удар по капле. В реальности, лишенный защиты Зова, он оставался окружен лишь мистериями Меча.

Истекая потом и кровью, Хаджар замер в позе лотоса. Сидя на тонкой веревке, над многокилометровой пропастью, он сохранял абсолютную неподвижность.

Но внутри своей души, он удар за ударом бил по капле. Как и прежде, отойдя чуть в сторону от метода, описанного в свитке, он ковал из неё вовсе не спицу.

Некогда, будучи Генералом Лунной армии Лидуса, Хаджар видел, как кузнецы работают над доспехами. И, как любой любознательный человек, Хаджар не мог не попробовать освоить азы этой профессии.

И он освоил.

Сейчас, спустя годы, развившись до уровня истинного адепта, Хаджар мог куда свободнее применять эти навыки.

Он ковал совсем не спицу. Он ковал нечто другое.

Удар за удар. Искры, похожие на ртутные всполохи, разлетались по темноте. Звон растекался эхом. Дракон, застыв в черноте, наблюдал за процессом.

Наконец Хаджар остановился. Он вновь перевел взгляд с капли на дракона, выросшего до, почти, двух метров, а затем обратно.

— Не хватит, — сверкая все той же улыбкой, решил Хаджар.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 674**

— Хаджар Дархан, — приглушенно прошептала Анис. — Безумный Генерал, восставший против Небес…

Собирая сведения о странном мечнике, носящем в волосах перья орков и фенечки бедуинов Моря Песка. Говорящего на нескольких редких языках. Украшенного татуировками, смысл которых не понимали даже нанятые её ученые, Анис натолкнулась на нечто, что сперва никак не привлекло её внимания.

Что может общего иметь ученик школы «Святого Неба», прошедшего возрастное испытание, с каким-то генералом-изменником из захолустного королевства Империи.

Но, по странному стечению обстоятельств, чем дальше она углублялась в историю «Безумного Генерала», тем все больше сходств она находила.

Но сейчас, почему-то, ей вспомнилась именно та песня, в которой неизвестный бард рассказывал печальную историю. Историю не о изменнике, убившем родного дядю и едва не прикончившего сестру, а о герое.

О том, кто решил пожертвовать всем, чтобы принести мир в родной дом.

О том, кто отправился дальше. Кого вела за собой месть. Кто пытался понять, в чем отличие от неё справедливости. Кто хотел спросить с богов, за все прегрешения, которые они совершили.

О Безумном Генерале, отвага которого не знает границ. Кто сражался с теми, имени которых до сих пор боятся. И не потому, что он очередной охочий до силы наглец. А потому, что кроме него — больше некому. Потому, что он так хотел. Потому, что должен был.

О Безумном Генерале, который решил, что кроме некому восстать против Небес…

Глупая, но красивая песня.

Название, только, прилипчивое, хоть и длинное.

«Безумный Генерал, восставший против Небес. Песня о том, кто отправился на поиски своей смерти».

Отчего-то Анис больше нравилась первая половина названия. Намного больше…

— Он в своем уме? — спросила пришедшая в себя Дора. — Ладно, он зачем-то сконденсировал одну унцию Небесного Металла. Но вторая ему зачем?!

— Кажется твой друг, островитянин, решил совершить самоубийство, — Том, говоря это, особого удовольствия не испытывал.

Эйнен прекрасно понимал почему. Все же, участвовать в поисках гробницы и путешествии по Грэвэн’Дору впятером удобнее, чем в четвером.

Шансов выжить становиться сразу больше.

— Что…

— Этот идиот!

Прямо перед глазами учеников школы «Святого Неба», аристократов, прошедших через лучших учителей Империи, творилось нечто невероятное. Нечто, идущее в разрез со всем, что они знали о пути развития и техниках медитации.

Каким-то чудом выживая в парах расплавленного Небесного Металла, их спутник продолжал конденсировать все новые капли. Те, только сформировавшись, мгновенно исчезали внутри тела Хаджара.

Серебристыми змейками они струились по его венам, а затем исчезали в районе солнечного сплетения. Там, где находилось Ядро адепта и главный узел — врата в энергетическое тело.

Хаджар, разумеется, все еще ничего этого не слышал.

Испытывая невероятные перегрузки, он держался только за счет своей воли. Возможно, у него были и другие пути стать сильнее. Куда более простые. Куда более безопасные.

Но, однажды, он уже выбрал такой — простой путь. Он оступился. Допустил ошибку. И до сих пор переживает последствия своего же собственного выбора.

Метка Духа Меча все еще была при нем. Она служила живым напоминаниям о том, что воин не часто поступает так, как хочет. Куда чаще он делает то, что должен. И только так он становится сильнее.

Хаджар делал то, что должен. Он должен был стать сильнее.

И именно поэтому его молот без устали бил по все растущей капли Небесного Металла. Она изменялась, постепенно принимая необходимые Хадажру формы.

Четкие, но плавные, волнистые линии, они формировали нечто на подобии узора. Объемного, широкого, напоминающего тот узор, который становится основой для нашейной конской брони.

Хаджар, лишь иногда отвлекаясь на «примерку» по Дракону-Зову, продолжал ковать из Небесного Металла свой замысел. В каждый удар он вкладывал не только голую силу или волю, но еще и те мистерии меча, что постиг к этому времени.

Помимо мистерий, он пытался вложить понимание своего пути. Того, ради чего он сражается за то, чтобы увидеть следующий рассвет.

Держа молот в правой руке, Хаджар не замечал, как постепенно все сильнее начинает светиться алая татуировка. Когда-то давно оставленная шаманом бедуинов Моря Песка, она разрослась благодаря шаману Орков.

Если раньше она покрывала лишь плечо, то теперь растеклась от кончиков пальцев и до самого плечевого сустава. И сейчас, впервые за все время, татуировка подала признаки жизни.

Её сияние, постепенно сходя с руки, вливалось в молот. И вот уже в темноту полетели не только серебрянные, но еще и алые брызги.

Десять капель, двадцать капель, тридцать, сорок, пятьдесят. Казалось, что Хаджара не остановить. Он преодолевал все рубежи, которые могли выставить перед ним жители Империи.

Те, кто считал смертельным Небесный Металл, никогда бы не подумал, что его можно впитывать в самую душу и выживать. А Хаджар не останавливался.

Его молот замер лишь тогда, когда н наковальне остался сформированный из девяноста девяти капель каркас.

— Примеришь? — Хаджару было тяжело дышать. Все вокруг плыло. Он был полностью истощен — как физически, так и морально.

Но, даже так, он все еще оставался в сознании не позволял себе отправиться в столь вожделенное забвение.

Еще не время… Нет. Определенно. Еще не время.

Дракон, откликнувшись на предложение, стрелой пронесся мимо Хаджара. Попутно он успел юркнуть внутрь каркаса. Стоило черной чешуе коснуться металла, как тот растекся по ней. Исчез внутри «плоти», а затем проявился в виде серебристого узора.

Резкого, как удары меча и плавного, будто… будто полет птицы.

А затем, в реальности, над карьером вновь раздался рев. Рев, который никак не мог принадлежать человеку. Ученикам школы «Святого Неба», стоявшим на краю энергетического, невидимого моста, даже показалось, что где-то над Хаджаром они увидели призрачные черты.

Будто открылись два глаза с вертикальными зрачками и появилось нечто, похожее на когти.

Видение, мелькнув на мгновение, тут же развеялось воспоминанием о миновавшем мираже. Сам же Хаджар, поднимаясь на ноги, вновь закутывался в Зов. Вот только теперь тот не был таким уж однотонным.

Нет, плащ и части брони, все еще выглядели выкованными из черного тумана. Только теперь к ним добавились серебрянные нити.

Сплетаясь в хитроумный, но красивый узор, они покрывали наплечники и наручи. Вились по поясу. Но самые значительные изменения произошли именно с плащом.

Серебряный кант шириной в четыре сантиметра предал ему почти законченный вид. А еще, плюс ко всему, по центру плаща появился круг внутри которого легко угадывался узор герба.

Сделанный из, что неожиданно алых облаков, простой, даже «деревенский» иероглиф, который обозначал слово «лестница».

Как простой ребус — лестница из облаков, ведущая в небо.

— Это… это…

— Пиковая стадия Небесного Солдата, — кивнул Эйнен, чья фиолетовые глаза излучали неподдельную радость.

Хаджар же, окутанный измененным Зовом, спокойно преодолел оставшиеся сорок метров и остановился по ту сторону моста.

Он обернулся, широко улыбнулся и спросил:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 675**

Первым в себя пришел Эйнен. Так и не закрыв свои нечеловеческих глаз, он посмотрел на товарища и, что ему не свойственно, широко улыбнулся.

— Безумный варвар, — засмеялся он.

Еще до того, как ученики успели удивиться такой эмоциональности со стороны Эйнена, тот уже обвязал конец страховочной веревки вокруг своего пояса.

Заложив шест-копье за спину, он отправился в сторону Хаджара. Так же как и недавно друга, островитянина начал постепенно сковывать лед. Но он все равно продолжал продвижение к цели.

В итоге, включая получасовую задержку в районе испарений расплавленного Небесного Металла, у Эйнена переход на другую сторону занял почти два часа.

Следующим отправился Том. Что показательно — он тоже сообразил подвязаться страховкой, но конец её бросил вовсе не Эйнену и Хаджару, что было бы логичнее, а сестре.

Все же, даже несмотря на принесенные клятвы, адептам сложно было доверять друг другу. Динос продвигался немногим быстрее, чем Эйнен.

— Может веревку срезать? — шепнул Эйнен.

Хаджар улыбнулся.

— Увы, у него карта, — ответил он так, будто действительно размышлял над возможностью отсечь канат и отправить аристократа в полет.

И, видят Вечерние Звезды, такая мысль действительно промелькнула у Хаджара. Но то была лишь секундная слабость, присущая всем людям. Не важно — адептам или смертным.

Том справился с час и пятьдесят минут.

Следом за младшим наследником клана Хищных Клинков отправилась Дора Марнил. Что, опять же — очень наглядно демонстрировало взаимоотношения в отряде, страховку она оставила Анис.

Эльфийка справилась даже быстрее, чем Том. У неё на переход, с одной стороны, на другую ушло всего полтора часа.

Последней перебралась Анис. Для неё испытание и вовсе обернулось едва ли не простой прогулкой. Бывшая страшная наследница одного из семи великих кланов справилась даже быстрее, чем за час.

В итоге, к моменту, как все собрались на противоположной половине моста — солнце уже клонилось за западные горные хребты.

— Что вы приняли? — спросил Хаджар у Анис.

Все то время, что троица аристократов пересекали провал, Эйнен с Хаджаром находились в медитации. Но перед этим Хаджар увидел, как Дора раздала всем, в том числе и Эйнену, какое-то снадобье.

— Вода Пылающей Души, — ответила эльфийка. — Одно из немногих зелий, способных как-то повлиять на укрепление души.

Хаджар вспомнил название. Он слышал его где-то среди бесконечных кривотолков около Зала Славы. Кажется, при помощи Воды Пылающей Души алхимики пытались работать с Небесным Металлом.

— Пойдем? — Том, достав из пространственного артефакта ножны, подвязал их к поясу. — Или вы и дальше будете праздно болтать?

И, не дожидаясь ответа, он первым пошел по невидимому энергетическому мосту. Сквозь Реку Мира тот все так же выглядел монолитной энергетической лентой.

Анис и Дора, кинув последние взгляды на двух друзей, отправились следом. Хаджар с Эйненом, на этот раз, замыкали процессию.

Видимо аристократы решили, что если бы эти двое действительно собирались причинить вред, то действительно перерезали бы канат.

Да и сейчас, практически на подходе к главному входу в замок (ну, а для чего еще могли служить огромные, пятидесяти метровые врата в форте скрестивших мечи воинов), глупо было предпринимать какие-то необдуманные шаги.

— Как думаешь, зачем их н самом деле сюда отправили? — Хаджар внов перешел на диалект островов.

Они шли по мосту и ветер, принося с собой белоснежные метели, задувал им снег за шиворот. Лысый Эйнен, чья кожа давно приобрела такой же, как у Хаджара –коричневый оттенок, выглядел среди заснеженных гор несколько… инородно.

— Вряд ли мы догадаемся, — ответил Эйнен.

Он ежился, кутаясь в свой белый, меховой тулуп. Постоянно тратить энергию на борьбу с холодом было не с руки. Никто не знал, в какой момент их может поджидать опасность и смертельный бой.

Вдруг для победы не хватит именно тех крупиц энергии, потраченных

— Проклятье, — прошептал Хаджар. Он поправил воротник и поднял его чуть выше. Так, чтобы холодные снежные брызги не касались шеи. В этот момент он чувствовал себя немногим лучше, чем в Черных Горах Балиума. — Почему-то мне кажется, что только мы вдвоем не знаем куда и зачем идем.

Какое-то время они шли молча. Не то чтобы пятерка адептов не могла быстро пересечь оставшиеся несколько километров моста, но идти приходилось с осторожностью.

— У нас есть план? — Хаджар машинально дотронулся до пространственного кольца.

Эйнен же посмотрел в спину Доре. Судя по тому, как из-под меховой шапки выглядывали подергивающиеся длинные ушки, она прислушивалась к разговору. Как, собственно, и остальные аристократы.

Доверие, как, собственно, и недоверие работали в обе стороны.

— Сложно, — только и ответил островитянин. — Надо выждать.

Хаджар согласился. В той ситуации, в которую они попали из-за того, что опрометчиво влились в состав отряда аристократов, сложно было предпринять толковый шаг.

Возможности маневра сильно ограничивались не только тесным мостом, но и положением самих учеников.

Глупо полагаться на постулат о том, что «в школе „Святого Неба“ нет рангов по крови, только по силе». Может, среди мелких дворян — и не было. А вот аристократия — вопрос совсем другой.

Как бы там не относился нынешний глава клана Хищных Клинков к своим племянникам, а случись что и положение обяжет к решительным действиям. А уж тот факт, что Король эльфов души не чаял в дочери, ни у кого и тени сомнения не вызывал.

Да и личные чувства…

Хаджар посмотрел на Анис. Та, хоть и тщательно старалась это скрыть, но тоже слушала разговор двух друзей. Может она уже и диалект с островов выучила? Все же, Рыцари Духа обладали абсолютной памятью, без чего не смогли бы учить сложнейшие техники Императорского уровня.

Смог бы он нанести решающий удар?

— У кого какие идеи? — Том, уперев руки в бока, разглядывал огромные створки.

Миновав невидимый мост, отряд вступил на укрытую снегом, каменную террасу. Она заканчивались теми самыми вратами.

Хотя, две слившиеся в битве на мечах железные статуи, меньше всего походили на створки. Скорее на скульптуру, в которой сложно было определить где заканчивается одна фигуры и начинается другая.

Казалось, что они плавно перетекали друг в друга. При этом ни единого соединительного шва. Никаких громоздких петель, которые, учитывая вес и объем механизма, должны были быть размером со ствол пушки.

Более того — отсутствовал и подъемный зазор. Так что каким именно образом с технической стороны открывались эти врата — оставалось загадкой.

— Дай-ка попробую.

Дора взмахнула рукой. Волна воли, сорвавшись с кончиков её замерзших пальцев, ударила о врата. Как и ожидалось — это не принесло ровно никакого результата. Разве что по горам разлетелось звенящее эхо.

— Удивительно, — выдохнула Дора. Она вновь надела рукавицу и, подойдя к вратам, провела по ним рукой. — Ни единой трещинки или паза. Такое впечатление, что это монолитная панель, вделанная в камень.

— Если бы она была вделана, — Анис подошла к тому месту, где сталь врат переходила в гранит стены. — то остались бы хоть какие-то зазоры.

Пока аристократия пыталась решить головоломку, Хаджар решил, что в данном случае можно и немного схитрить.

— Анализ, — отдал он мысленную команду.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 676**

Перед глазами Хаджара появилась зеленоватая сеть из мерцающих линий. Разумеется, кроме как самому Хаджару, она больше никому видна не была.

Сеть накрыла железные врата. Она углублялась в каждую неровность барельефа, обтекая скульптуру так же плотно, как это сделало бы кузнечное масло.

Затем сеть, полностью повторив контур врат, отлепилась от самих створок и «отодвинулась в сторону». Начался какой-то вычислительный процесс.

Мерцающая копия врат постоянно менялась. Она соединялась в различных формах. Над определенными пиками загорались цифры и формулы, которых Хаджар никогда не видел и о смысле которых никогда не догадывался.

Возможно, все эти математические мощности, когда-то, были запланированы для того, чтобы обеспечить его возможностью ходить.

А переродившись в этом огромном, безымянном мире, Хаджар резко их высвободил. Вот теперь и «наслаждался» последствиями.

Наконец, спустя четверть часа, нейросеть выдала абсолютно неожиданный результат. Нет, возможно, проведя у подножия врат несколько недель в глубокой медитации, Хаджар пришел бы к тем же выводам, но…

— С этим нужно быть осторожнее, — отдав мысленный приказ, Хаджар постарался избавиться от гнетущего ощущения.

Тот факт, что он только что сжульничал, сильно на него влиял. Он уже являлся рабом одной силы и не хотел подчиняться другой.

Да, пятнадцать минут расчетов непонятной ему технологии действительно были полезны. Но, все же, Хаджар мог добиться того же результата и самостоятельно. Пусть бы ему и пришлось потратить на пару недель дольше…

Оттеснив плечом Тома, что-то жарко обсуждающего с Дорой, Хаджар подошел к вратам. Встав перед ними на расстоянии в три метра, он обнажил Черный Клинок.

Длинный, узкий клинок, лишенный гарды и украшенный сияющим синим светом иероглифом, появился в руках Хаджара.

— Что ты делаешь, варвар?! — воскликнул младший наследник Хищных Клинков.

— Решаю загадку, — ответил Хаджар.

Выставив перед собой клинок, он принял ту же самую позу, что и скульптура. Какое-то время на плато висела тишина.

— И? — Том явно насмехался. — Кажется, твое решение не очень верное, варвар.

— Мне нужен партнер, — только и ответил Хаджар.

Он не сомневался, что окажись он в компании простых наемников или солдат, то тут же последовали бы самые разные плоские и сальные шуточки.

Возможно, следом за этим началась бы драка или, даже, дуэль. Никто бы, скорее всего, не отправился к праотцам, но обстановку бы зарядило еще сильнее.

Благо аристократы отличались не только надменностью, но и воспитанием. А еще пониманием того, что так глупо вести себя на ровном Хаджар бы не стал.

Перед Хаджаром тут же встала Анис. Она обнажила свой длинный, узкий клинок. Он оказался длиннее Черного Клинка примерно на полторы ладони.

— Что я должна делать? — девушка была максимально серьезна. Ни тени насмешки или глумления в её зеленых глазах.

— Сможешь повторить движения, которые запечатлены на воротах?

— Насколько точно?

Этот вопрос на некоторое время заставил Хаджара задуматься.

— Максимально.

Анис, опустив меч, повернулась к вратам. В течении четверти часа она выглядывалась в них. Порой, будто касаясь, поднимала ладонь и водила ею над поверхностью врат.

И, спустя еще пять минут медитации, она поднялась и заняла стойку, идентичную с фигурой, находящейся слева.

— Я готова.

Сказать, что у Хаджара не нашлось слов — не сказать ничего. Даже если учесть, что Анис надо было понять и запомнить лишь половину движений, то все равно — такая скорость поражала.

Там, где Хаджару потребовалась бы неделя, бывшая наследница клана мечников справилась за двадцать минут. Да, можно было сделать поправку на то, что являлась Рыцарем Духа, а следовательно обладала более развитым восприятием, но…

Глупо было спорить с тем, что на пути Меча Хаджар не являлся непревзойденным и неоспоримым гением. В этом мире существовало бесчисленное множество существ куда более способных, чем он.

Хаджар сделал первой движение.

Он прокрутил запястьем, выписывая жалом клинка сложны узор, Хаджар выстрелил мечом в правую лодыжку Анис. Та, с абсолютно ненужным, по мнению Хаджара, изяществом, используя широкий полушаг отошла назад. Это одновременно выглядело и как разрыв дистанции и как уворот.

Сражайся Хаджар самостоятельно, он бы мгновенно ударил мыском ноги и бросил бы снег в глаза противнику. Одновременно с этим использовал широкий секущий взмах, который легко бы, в случае блока, перешел в секущий удар.

Увы, он следовал движениям, запечатленным на вратах.

Когда Анис увернулась, Хаджар выполнил точно такой же полушаг. Он двигался одновременно и боком и с доворотом корпуса. Выглядело это так, словно он проплыл по снегу следом за ведущим вперед плечом.

Анис же, слишком широко и красиво, разворачиваясь телом, пропустила Хаджара мимо себя. Под её платья взлетел широким куполом. Поднимая снежные вихри, она выглядела едва ли не танцовщицей, но никак не воительницей.

Но в следующее мгновение это опасное заблуждение исчезло.

Все еще находясь в движении, Анис нанесла хлесткий удар клинком. Её меч растянулся извивающимся кнутом. Следом за ним потянулся снежный шлейф. Он оставил позади себя белую арку.

Хаджар уже едва было не принял удар на жесткий блок, чтобы затем попытаться вырывать горло открывшемуся противнику, ну или раздробить коленный сустав.

Едва успев себя сдержать, он вновь использовал стиль, оставленный на вратах. Оттолкнувшись ногами, он сделал красивое, но бессмысленное сальто. Приземлившись на левую руку, он крутанул ногами. Пятка полетела в висок Анис. А та, вместо того, чтобы отсечь ногу Хаджара, наклонилась назад.

Изогнувшись, она ударила левым подъемом стопы по колену Хаджара. Получив необходимую инерцию, он вернулся обратно на ноги и вытянул перед собой клинок. Так, чтобы если Анис решила принять вертикальное положение, то сама нанизалась бы шеей прямо на острие.

Но девушка, в свою очередь, вновь извернулась и, едва ли не стелясь по снегу едва не проткнула живот открывшегося Хаджара.

Стиль, запечатленный на вратах, определенно был красивым, элегантным, похожим на танец, но… он претил всему, что, знал о бое Хаджар.

К чему все эти широкие взмахи и движения, напоминающими танцевальными па. Все, что должен был сделать мечник — как можно быстрее убить противника. Ради того, чтобы вступить в бой с другим и убить и его. Такова была суть боя в армейском строю.

Неудивительно, что по-лбу Хаджара, которого никогда толком не обучали никаким стилям, стекали капли пота. В то время, как Анис даже дыхание не сбила.

И, несмотря на то, что она находилась «под» Хаджаром, она словно смотрела на него сверху вниз.

— Видят боги, я думал вы просто дурачитесь.

Голос Тома привел Хаджара в чувства. Он развеял клинок и повернулся в сторону врат. Вернее — туда, где они лишь недавно возвышались на полсотни метров. Теперь вместо них зиял чернеющий провал, ведущий, если присмотреться, в огромный корридор.

— Как это…

— Они просто исчезли, — ответил на незаданный вопрос Эйнен. — Просто исчезли, мой варварский друг. Безо всяких возмущений в Реке Мира.

— Это…

— Невозможно, — на этот раз за Хаджара закончила Дора. — Но так оно и было.

— Мост, по которому мы шли, тоже кто-то назвал бы простой выдумкой, — фыркнул Том. — Стоит признать — древние знали толк в манипуляциях энергией. Может их путь развития слабее нынешнего, но в чем-то они были сильнее нас.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 677**

— Анис, ты чего…

Дора подошла к подруге, но та не сдвинулась с места. Её меч все еще был приставлен к Хаджару.

— Я бы хотела сразиться с тобой, — неожиданно произнесла она.

Марнил, печально покачала головой, сделала шаг назад. Подобные мотивы присутствовали у всех адептов. Можно сколько угодно просидеть в медитации или учить самую могущественную из техник. Питаться самыми редкими растениями и принимать ванны в алхимических зельях.

Но все это бесполезно без реального применения знаний. Именно поэтому адепты постоянно искали опасные ситуации, в которых могли бы испытать, закалить себя и в итоге стать сильнее.

И сражение друг с другом были самым верным путем к обретению большей силы.

Все это Хаджар прочитал в глубоких, зеленых глазах девушки.

— Мы сразимся, — кивнул он. — но не сейчас.

Потянулись томительные секунды ожидания. Анис смотрела в глаза Хаджара, а он — в её. Так они и стояли почти минуту, пока, наконец, девушка не убрала меч обратно в ножны.

— Это обещание, Хаджар Дархан, — сказала Анис и первой вошла под сени древних чертогов.

Следом за ней поспешил и Том. Проходя мимо Хаджара он недвусмысленно ему улыбнулся. В этой улыбке так и читалось: «сочиняй эпитафию, покойник».

Дора, с которой у Хаджара всегда были тяжелые отношения, просто проследовала за подругой. На каменной террасе остались лишь двое друзей.

— Зачем ты согласился, мой варварский друг? — Эйнен, достав из пространственного артефакта какой-то небольшой предмет, вложил его в карман тулупа Хаджара.

Тот даже не стал спрашивать что это.

Вместе они направились вслед за аристократами. У самого входа Хаджар замер и повернулся к Эйнену.

— А ты бы отказал?

Было предельно ясно, что он намекал на Дору. Точно так же ясно, как тот факт, что островитянин испытывал к эльфийке куда более, глубокие чувства, нежели просто дружеские.

— Нет, не отказал, — сходу ответил Эйнен.

Вместе они вошли внутри обители. Стоило только им переступить через порог, как теплый воздух окутал их в свои нежные объятья.

Хаджар, пройдя несколько шагов и убедившись в том, что ощущения реальны, хмыкнул и снял тулуп. Оставшись в родных, поношенных одеждах, он шел след в след за Дорой.

— Странное место, — Том, идущий впереди, ступал куда как осторожнее, чем на мосту. –Что-то здесь не так.

— Ой, да неужели, Динос, — редко когда от Марнил можно было услышать подобную язвительность. — Мы идем по обители, которой сотни тысяч лет. Они неизвестно сколько была спрятана под могущественными чарами. К ней ведет мост из чистой энергии, а ворота исчезают, стоит только повторить стиль меча. И ты считаешь, что место — странное?

По мере того, как Дора в сердцах декламировала свою тираду, народ постепенно останавливался. Первые несколько шагов они сделали в кромешной тьме, но стоило им пересечь какую-то условную черту, как под далеким сводом начали зажигаться факелы.

Вот только горели они вовсе не привычным рыжим пламенем, а… самым настоящим льдом. Хаджар, повидавший на своем веку, в очередной раз убедился в том, что этот мир все еще может его удивить.

На огромных столпах загорались, если так можно выразиться, длинные полосы синего света. И если бы не характерный треск и снежинки, которые они бросали вместо искр, можно было бы подумать, что это просто синее пламя.

Свет, который они излучали, не был теплым. Но и холодным тоже — нет. Он лишь отодвигал голодный мрак и позволял странникам разглядеть многочисленные барельефы на стенах и столпах.

— Если бы императорская канцелярия узнала, что мы сейчас видим, то…

— Нас всех бы казнили, — закончил за сестру Том. — Это сцены из прошлого, да? Из эпохи Ста Королевств?

Хаджар подошел к одному из столпов. В огромном зале, чем-то похожем на лабиринт, их насчитывалось великое множество. Куда больше, чем можно сосчитать просто осмотревшись.

На барельефе, который он разглядывал, были изображены хорошо знакомые любому солдату сцены. Прощание с родными, армия, первые битвы, погребальные костры, смерть.

Какие-то фигуры отдавали приказы, чтобы другие их исполнили или погибли. И, зачастую, первое обязательно приводило к последнему.

Вытащив ледяной факел из паза, Хаджар отвернулся и пошел дальше.

— Не будем терять время, — сказал он, возглавляя отряд. — Куда идти, Том?

— Первый поворот направо, — аристократ сжимал в ладони нефритовый кругляшек. Как работала эта карта — Хаджар понятия не имел. — После него по прямой не сворачивая, пока не придем в тренировочный зал.

Несмотря на то, что Хаджар шел весьма быстро, его спутники, все же, успевали разглядывать изображенные на стенах сцены прошлого.

— А вам когда-нибудь рассказывали легенду о Последнем Короле?

— Анис! — воскликнул Том. — Это не те знания, которые можно рассказывать простолюдинам.

— Очнись, Том, — Дора, видимо, решила за этот день исчерпать все свои запасы язвительности. — Мы внутри Грэвэн’Дора! Места, упоминание которого это все равно, что подпись на смертно приговоре! Хуже, уже не будет.

Том что-то пробурчал в ответ, но не громко. Против такого аргумента не особо-то и сыграешь.

— Древние легенды гласят, что Последний Король так и не умер, — Анис, подойдя к одному из столпов, поднесла к нему ледяном факел. Безжизненный голубой свет выхватил из мрака несколько сцен. — О том, что когда пришли захватчики, Последний Король сражался за первую Империю. Но его…

— Предали, — сам не зная зачем, произнес Хаджар. — Использовали против него его возлюбленную и предали. После чего он скончался.

— Это ты тоже услышал в свои странствиях?

Хаджар оставил вопрос без ответа. Что-то ему не нравилось в происходящем. Очень не нравилось…

— Не важно, — отмахнулась Анис. — Некоторые верили в то, что Последний Король, Эрхард, действительно умер. Но кто-то считал, что его погрузили в вечный сон и заточили в тюрьму.

Хаджар ненароком сбился с шага. Он вспомнил видение, в котором Черный Генерал ходил вокруг опутанного цепями саркофага.

— И, что если кто-то отыщет Эрхарда и откроет его гробницу, то навлечет на весь мир ужасную судьбу. Что если проснется Последний Король, то вновь начнет войну. И на этот раз она действительно будет посл…

— Берегись!

Обновленный зов вспыхнул множеством серебрянных вспышек. Черный Клинок принял на себя удар ледяного меча. Кромка лезвия тут же начала покрываться синей коркой, которую Хаджар поспешил разбить о стену.

Сразу за поворотом, на которой указал Том, их уже поджидали…

— Чужакииии, — протянуло нечто.

Такого Хаджар еще не видел. Это был двухметровый, гуманоидной формы кусок льда, закованный в серую, тяжелую броню. При этом он излучал ауру, сравнимую с силой Повелителя.

— Черный Ветер!

Яростный рубящий удар Хаджара создал почти двадцатиметровую копию Черного Клинка. Сила, с которой она обрушилась на монстра, создала столь могущественное и насыщенное мистериями Духа Меча эхо, что даже на самых дальних столпах появились глубокие порезы.

Те же, что стояли в непосредственно близи, мгновенно обратились в каменную стружку.

На мгновение полоса тьмы накрыла ледяное существо.

— Чужакииии….

Следом за синей вспышкой, Хаджар неверящим взглядом наблюдал за тем, как удар Черного Четра погружается в ледяной гроб, а на самой тваре не осталось ни единой царапины.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 678**

Ледяная корка мгновенно сковала почти двадцатиметровый меч Черного Ветра. Тварь же, сжав ледяную руку, превратила самую могущественную технику Хаджара в метель снежных хлопьев.

Волна силы от этого простого движения ударила по груди. Хаджара оторвало от пола, пронесло по воздуху и впечатало в стену. Прилипнув к ней на несколько секунд, он упал вместе с оторвавшимися массивными осколками гранита.

Каждый такой весил не меньше двух тонн. И когда они, одновременно с Хаджаром, полетели вниз, то легко было представить, что такие осколки сделают даже с крепким Небесным Солдатом.

Очнувшись от секундного оглушения, Хаджар развернулся в падении и, оттолкнувшись от одного из ближайших осколков, изменил свое траекторию.

Когда, порождая невероятный грохот и поднимая бури пыли и щебня, упали первые осколки, то Хаджар уже присоединился к строю других учеников школы «Святого Неба».

По его спине текло несколько струек крови, а на груди расплывалась гематома.

— Очередной Голем-Дух? — Том, не мешкая, призвал свой Дух-ГромойМеч. За его спиной моментально вспыхнул клинок, окутанный алыми молниями. — Меч Бога Грома!

Движения его меча были настолько быстрыми, что сам клинок предстал в образе алой молнии. Сорвавшийся с лезвия разряд рассек пространство. Растягиваясь широким, искрящимся серпом, он легко срезал колонны и плавил камни.

Ледяная тварь, в сторону которой мчалась широкая полоса алой молнии, вновь выставила перед собой ледяную руку. И, казалось, мир вокруг застыл. То, что недавно предстало в образе могущественного и быстрого удара, едва ли не замерло на месте.

Серп молний застыл. В прямом и переносном смысле. Как и недавно удар Черного Ветра Хаджара, он начал покрываться коркой льда.

— Как такое вообще возможно?! — воскликнул Том.

Когда Ледяной Монстр ударил своим белым клинком по застывшему в снегах Мечу Бога Грома, то Том упал на колени. Закашлявшись, он сплюнул кровью и, утерев губы, достал из пространственного кольца какой-то старый метательный кинжал.

— Не торопись, брат, — Анис положила ладонь на плечо брату. — У нас не так много артефактов, чтобы разбрасываться ими при каждой проблеме.

Вперед вышли Эйнен, Дора и сама Анис.

— Пришло время нам попробовать довериться друг другу и биться всем вместе, — Эйнен стукнул навершием посоха по гранитному полу.

Волна энергии, разошедшаяся от, казалось бы, простого удара, оттолкнула тварь на десяток метров назад. Времени, выигранного островитянином, хватило, чтобы ученики «Святого Неба» перешли в контратаку.

Дора и Анис, закованные в доспехи, обогнули тварь с противоположных сторон.

Зп спиной эльфийки вспыхнул Дух-Иероглиф, обозначающий слово «Лес». Даже несмотря на то, что Дора так и не смогла постичь Оружия в сердце, удар её молота обладал воистину сокрушающей силой.

Не став рисковать и подбираться к существу на дистанцию удара ледяного клинка, она использовала технику, которую Хаджар еще не видел.

— Просыпающийся Лес! — выкрикнула она, одновременно с этим нанося удар молотом прямо по полу.

Древняя обитель вздрогнула, а гранит разошелся огромными трещинами. И из этих трещин вырывались молодые побеги.

Вытягиваясь на метры вверх, они превращались в крепкие дубы. Разбивая каменную кладку, кроша столпы, превращая в пыль редкие статуи, они несли в себе мистерии Духа Молота.

Один такой удар мог бы разрушить целый форт смертных.

Но ледяного монстра это нисколько не смущало. Правда на этот раз он не выставлял перед собой ладонь. Вместо этого, не «сходя» (учитывая, что у него отсутствовали ноги, сделать это было сложно) с места, он сделал широкий взмах ледяным мечом. Тот, растущий прямо из его руки, описал длинную дугу и породил сорока метровую волну снега.

Обрушившись на растущий прямо из камня сокрушающий лес, она мгновенно превратила его в ледяные скульптуры. Потрескавшись, те, буквально от одного дуновения ветра, разлетелись на мириад белых осколков.

Дух-Голем уже замахнулся второй раз, но в это же мгновение из снежной бури вылетела Анис. Не рискую вновь призывать духа, она размылась в алом свечении техники своего клана.

— Кровавый бег!

Красная энергия выстрелила по далекий свод, а Анис замахнулась в рубящем ударе. Дух-Голем выставил перед собой жесткий блок.

Меч Анис уже почти опустился на ледяной клинок существа, как она внезапно исчезла. И меньше, чем через удар сердца, появилась уже стоявшей на земле.

Хаджар уже не раз видел техники «Кровавого Бега» и «Кровавой Охоты» в исполнении бывшей старшей наследницы клана Хищных Клинков.

Каждый раз, они, безусловно, поражали воображение. Но всегда, когда Хаджар видел их исполнение, то они применялись для борьбы со множеством противником.

Сейчас же, когда Анис сражалась только c одной целью, то техника «Кровавого Бега» могла раскрыться в полной красе.

Нанося удар по одной траектории, она исчезла, чтобы появится и закончить его по той же траектории, но целя при этом в совершенно иную точку.

Одновременно с тем, как Анис рубанула по спине ледяного Духа-Голема, Эйнен уже успел использовать связку своих техник.

Он вновь оказался внутри четырех метровой Теневой Обезьяны. Могучее животное, закованное в радужную броню Зова, оно держало в руках Дух-КопьеКлык. Эйнен, взмыв под свод, раскрутил свой шест-копье.

Обезьяна мгновенно повторила движения островитянина.

— Скалистый Берег!

Десятиметровая береговая линия, ощерившаяся острыми скалами, на которые обрушивались многотонные волны, устремилась вперед.

Хаджар ожидал, что удар Анис сможет как минимум ранить Духа-Голема. Все же, нанесенный в полную силу, пропитанный мистериями Духа Меча, он принадлежал одной из самых талантливых мечниц Империи. А учитывая её собственный Дух –возможно и самой талантливой.

Но, даже так, удар клинка Анис пришелся по броне монстра. Раздался тяжелый металлический звон. Ледяные искры разлетелись по стенам, оставляя на них узоры инея.

Сам же монстр, пусть его броня даже не промялась, отлетел в сторону. В этот момент в него врезалась техника Скалистого Берега.

Хаджар сомневался, что под натиском подобной атаки, жизнь адепта смогла бы спасти артефактная броня. Даже будь она Императорского уровня, этот удар, вернее — сотни быстрейших выпадов Эйнена, просто превратили бы её в мелкое решето.

Но Ледяной монстр, в которого врезалась береговая линия, уцелел. Более того, когда его отбросило в сторону, пробив спиной четыре столпа и обрушив одну из декоративных стен, то все повреждения ограничивались одним сломанным рогом на шлеме.

Анис, Дора и Эйнен вернулись к Хаджару и Тома. Стоя впятером в строю, они смотрели на то, то как медленно поднимается ледяной Дух-Голем.

Комбинированная атака трех элитных учеников, находящихся на ступени Рыцаря Духа, смогла лишь незначительно оцарапать доспех из серого металла и отломить рог от шлема.

— Может все же…

— Нет, — Анис резко оборвала брата. — Мы справимся. Только нужно действовать всем вместе. В крайнем случае я…

— Это не обсуждается, — на этот раз уже Том перебил Анис. — Если ты используешь сейчас свой Дух, то Дора уже не сможет вытащить тебя с того света.

— Твой брат прав, — Дора поудобнее перехватила молот. — Тебе нужно восстановиться. Иначе ты умрешь прямо в процессе призыва.

— Тогда у нас не остается выбора, кроме как попытаться одолеть его впятером, –сейчас никто не оспаривал право Анис на командование. Все же, она была сильнейшей в их пятерке. — Хаджар, вы с Томом свяжете его в ближнем бою, а мы повторим ту же комбинацию.

Хаджар с Томом переглянулись. Они оба были не особо рады перспективе сражаться в союзе, но другого выбора не было.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 679**

Красная молния, которой предстал Том, появилась слева от ледяного монстра. Удар меча младшего наследника клана Хищных Клинков по скорости ничем не уступал тому, который продемонстрировала Анис. Разве что силы в нем содержалось куда меньше.

Но даже так — алая молния кнутом ударила в бок голема. Тот, даже не посмотрев в сторону Тома, поднял предплечье. Такой стойкой, обычно, защищаются в рукопашном бою, но никак не от удара мечника ступени Рыцаря Духа.

Правда, видимо, Дух-Голем об этом не знал.

Алая молния, едва коснувшись кристалической «кожи» монстра, мгновенно покрылась ледяной коркой. Развернув руку, голем схватил получившуюся сосульку.

— Сейчас! — выкрикнул Том.

Он разорвал связь с техникой и, получив энергетический откат, упал на пол. Из его ушей и глаз потекла кровь. Парнишка отчаянно захрипел и, дрожащей рукой, закинул в рот несколько зеленоватых пилюль.

Пальцы голема сомкнулись в вихре тающих снежинок. На миг он целиком окутал монстра, скрыв внутри и ледяные кристаллы и серую броню.

Хаджар только этого и ждал. Он зачерпнул из Ядра половину скопившейся там энергии. Засиял на плаще его собственный герб — написанный облаками символ «лестница».

Энергия пропитала тело Хаджара. Даже укрепленное Волчьим Отваром, оно едва было не пострадало под натиском такого количества силы.

Не сделав ни единого движения, ноги Хаджара одним лишь давлением силы выбили в граните углубление под стопами.

Черная энергия, вытянувшись из солнечного сплетения Хаджара, окутала его шлейфом мрака. Только после этого, используя шестую стойку «Меча Легкого Бриза» –Ветер, Хаджар бросился в атаку.

Если раньше, двигаясь на предельной для себя скорости, он выглядел шлейфом черного тумана, в котором изредка мелькал силуэт дракона, то сейчас все изменилось.

После того, как Хаджар прорвался на стадию Пикового Небесного Солдата, а внутри его души появился драконий доспех из Небесного Металла, преобразивший его Зов, тело Хаджара стало только крепче. Как энергетическое, так и физическое.

Теперь он мог поглощать и проводить сквозь себя пусть немного, но большее количество энергии. И этой, казалось бы, незначительной разницы было достаточно, чтобы Хаджар в чем-то повторил своего друга с островов.

Эйнен стоял внутри Теневой Обезьяны, в то время как Хаджар, двигаясь на невероятной скорости, все еще оставлял за собой шлейф.

Вот только теперь сложно было спутать этот шлейф с чем-то, кроме как хвоста дракона. В то время как сам Хаджар, двигающийся зигзагом, находился в центре призрачной, стремящейся потерять очертания, морды этого самого дракона.

— Седьмая стойка: Лазурное Облако!

Повторив свой предыдущий опыт использования этого удара, вместо рубящего, Хаджар сделал выпад. Драконья пасть, окутавшая Хаджара, разомкнула клыки.

Её дыхание обернулось растягивающейся грозовой тучей, из которой, вместе с громом, вырвался куда более плотный дракон, чье тело выглядело огромным мечом.

Сама по себе, выполненная в классическом, рубящем стиле, стойка «Лазурного Облака» обладала невероятной скоростью. Но сделанная в выпаде… Она потеряла часть всепоглощающей, доминирующей силы, но взамен приобрела темп.

Дух-Голем, никак не успевая защититься свободной от меча рукой, был вынужден поднять перед собой клинок. Хаджар понятия не имел, где эта тварь научилась биться на мечах, но жесткий блок она не поставила.

Вместо этого, слегка развернув плоскость ледяного лезвия, монстр попросту отбил выпад Хаджара. Вернее даже — лишь слегка изменил траекторию, по которой двигалась представшая в образе дракона энергия, пропитанная мистериями Духа Меча.

На словах это звучит не так уж и сложно, но чтобы на таких скоростях отразить удар подобной силы, нужно быть воистину невероятным мечником. С легкостью можно было утверждать, что Дух-Голем, кто бы его не создал, во владении мечом стоял на одном уровне с Анис.

Учитывая, что монстр обладал силой Повелителя, то он её еще и превосходил.

— Проклятье, — выругавшись, Хаджар резко отскочил в сторону.

Он двигался быстро. Так быстро, насколько позволяли возможности его тела. Дракон, созданный из мрака, извернулся и бросился к стене, но его скорости оказалось не достаточно.

В тот момент, когда удар Лазурного Облака, пробив стену, обрушил с десяток столпов и вылетел куда-то за пределы обители, Дух-Голем впервые атаковал.

Подняв ледяной клинок вертикально над головой, он плавно опустил его к земле. И, с каждым миллиметром, который прошел его меч, температура в помещении резко снижалась.

По стенам расползались крупные кляксы иния и, чем ниже опускался меч, тем гуще и крепче они становились. В какой-то момент иней трансформировался в ледяную корку, а из неё полезли длинные ледяные иглы — копии меча Духа-Голема.

Все это, несмотря на кажущуюся плавность движения меча монстра, произошло всего за несколько мгновений. Двигайся Хаджар чуть медленнее, опоздай он с реакцией на долю секунды, и его жизнь оказалась бы немедленно оборвана.

Сжав зубы от боли, Хаджар сбился с темпа и, свалившись на лед, покатился к стене. Клинок, проросший изо льда, рассек ему икру на левой ноге. Алые полосы, оставленные на льду, покрывшем все в радиусе сорока метров, мгновенно застывали.

Россыпь рубинов сопровождала падение Хаджара, но своего он добился.

Обе руки монстра, из-за атаки Тома и Хаджара, были опущены, что оставляло его полностью открытым.

— Просыпающийся Лес! — за спиной Доры вспыхнул Дух-Иероглиф. Он подарил своей владелице импульс силы, который та мгновенно использовала в своей технике.

С очередным ударом молота, нанесенным в пол, потрескался уже не только гранит, но еще и лед. Грохоча, он выстрелил под свод острейшими иглами. Несмотря на то, что, по сути, это была лишь застывшая вода, она с легкостью пронзала каменную породу.

Вокруг Духа-Голема, который так и не успел поднять руки в защитную стойку, проросли могучие дубы. Своими стволами они сомкнулись вокруг монстра древесной тюрьмой. При этом, излучая мистерии Духа Молота, они нанесли с нескольких сторон могучие «удары».

Представшие в виде воздушных волн, они буквально сминали монстра. Заставляли его серую броню трещать и трескаться, впиваясь в кристаллическое тело.

— Кровавый Бег! — Анис, в который раз подтверждая, что она действительно умеет удивлять, двигалась даже быстрее, чем раньше.

Исчезнув в красной вспышке, которую теперь, все же, смог различить Хаджар, она появилась за спиной Духа-Голема. Её длинный, узкий, лишенный грады, Императорский клинок, зажатый в обратном хвате, ударил наискосок — от правого плеча, до левого «бедра» твари.

— Скалистый Берег!

Сверху, на сомкнувшиеся кроны древесной тюрьмы, обрушилась десятиметровая береговая линия. Её шестиметровые волны, каждая капля которой содержала в себе мистерии Духа Шеста-Копья, смыли и растерзали в мелкую крошку гранитные осколки.

Не остановившись и не потеряв силы, в щеп разбили деревья «Просыпающегося Леса». Растворили, став только сильнее, внутри себя лед, созданный монстром, и только после этого ударили по нему самому.

В то время, как удар Анис давил на спину твари, сотни выпадов Эйнена били ему в грудь.

Оказавшись между двумя ударами, даже Повелитель Адепт, а не монстр, вряд ли бы выжил.

— Чужаки….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 680**

Синий луч, ударив изо рта монстра, замораживал даже воздух. Глыбы льда, падая на пол, разбивались на множество осколков. Бритвено острые, шрапнелью они разлетались по округе.

Анис, стоявшей позади монстра, повезло больше остальных. Разорвав дистанцию скользящим шагом, она выписывала вокруг себя клинком сложные фигуры. Множество алых вспышек, посылающих вперед разрезы, разбивали и рассекали ледяные иглы.

Вся стена за спиной мечницы была истыкана ледяными снарядами, и только п центру сформировалось пустое овальное пространство.

Но даже так Анис, когда закончилась метель, опустила клинок и утерла кровь со щеки и руки. Лед монстра смог рассечь не только Императорскую броню, но и тело адепта, укрепленное специальными техниками и зельями.

Что же до других, то им повезло не так сильно.

Ближе всех к синему лучу оказалась Дора. Она выставила перед собой молот. Луч, ударив по оружию эльфийки, будто пушинку оторвал адепта Рыцаря Духа от пола. Не замедлившись и не ослабнув, он пробил Дорой далеко не декоративную стену, которая находилась в сорока метрах позади самой эльфийки.

Дора упала на гранит. Из её рта выстрелил фонтан крови. Покрытый ледяной коркой молот выпал из её рук. И несмотря на то, что луч иссяк, ледяная корка и не думала замирать. Она продолжала разрастаться, пока не погребла молот в синем гробу.

Сама же Дора, с явными переломами, тоже постепенно скрывалась под одеялом из инея. Эйнен, увидев как в глотке монстра вновь зажигается синий свет, рванул к эльфийке.

Он успел как раз вовремя.

Второй выстрел не заставил себя ждать.

Проходя насквозь деревья, взращенные техникой Марнил, луч превращал их в снежные хлопья. Гранитные столпы, которые он разбивал, сливались с общей массой веселящегося на ветру снега. Недавно красивый, полупустой зал обители, превратился в локальный филиал заснеженной горы.

Изо рта вырывались облачка пара. А от холода дрожали руки.

— Чешуя Речного Змея!

Эйнен встал перед замерзающей Дорой. Она постепенно синела, а свет в её глазах мерк. Движения тела Доры все больше напоминали агонию утопающего.

Островитянин, раскрутив шест-копье, вонзил его в пол. Радужная энергия вихрем взмыла вокруг него.

Те же самые движения повторила и Теневая Обезьяна. Вот только Дух-ШестКопье, которое оно вонзило в пол, было в двое больше того, что держал в руках Эйнен. И радужная энергия, которую она породила, действительно стала напоминать чешую. Чешую, расправившуюся широким парусом.

Синий луч ударил по нему. Эйнен, закричав, всем весом навалился на оружие. Его ноги слегка скользили по льду, но, тем не менее, он удерживал атаку монстра.

Вот только постепенно, сантиметр за сантиметром, его защитная техника и сама покрывалась синей коркой. Эйнен, закашлявшись, сплюнул кровью. Несмотря на то, что уже больше половину чешуйчатого паруса покрылось льдом, он продолжал удерживать луч.

А за его спиной постепенно умирала Дора.

— Сдохни, тварь!

Том, все же достав старый метательный кинжал, бросил его в монстра. Настолько древний, что даже местами покрытый ржавчиной, он взорвался такой силой, что Хаджар непроизвольно накрыл голову руками.

Буквально разрывая перед собой воздух, кинжал создавал такое давление силы, что оно испаряло лед. Тот самый лед, который выдерживал атаки элитных Рыцарей Духа.

Летя в двух метрах над полом, кинжал, тем не менее, не только испарял лед, но и вырезал в граните борозду шириной в четыре глубиной в полтора метра.

На жале кинжала вспыхнуло пламя и теперь он уже не просто летел, разрезая воздух, а оставлял позади себя огненную полосу.

Только теперь Хаджар понял, что на самом деле это был никакой не кинжал, а наконечник стрелы. Потому что именно ею — огненной стрелой, артефакт и вонзился в грудь монстра.

Пришел черед Духа-Голема пролетев сотню метров, разбить спиной десятки гранитных столпов и рухнуть на пол. Огненный взрыв, порожденный артефактом, выплавил в несущей стене овал диаметром в десять метров. Снег и лед, недавно укрывший весь зал, мгновенно превратился в густой, горячий пар.

Дора задышала ровнее, а её молот, вместо ледяного гроба, лежал в луже чистой воды.

— Что это было? — Хаджар, держась за стену, кое-как поднялся на ноги.

Левая нога, рассеченная ледяным клинком, практически отказывала. Кожа, вокруг раны, постепенно чернела, а сам Хаджар чувствовал, что если вскоре ничего не предпринять, то он может вновь окунуться в те дни, когда конечности ему заменяли деревянные костыли.

— Не… расслабляйся… варвар, — Анис, сплевывая кровью, выставила перед собой меч и приняла защитную стойку.

Хаджар медленно, неверяще, повернулся в сторону, где только что бушевало яростное пламя. Но огонь, пляшущий на поверхности им же выплавленной лавы, стихал. Он медленно, но верно, погибал под натиском холода.

— Да что же это…

Хаджар подозревал, что если бы взрыв не сломал стену и не обнажил заснеженную гору, впустив в обитель горные ветер и снег, то тварь бы издохла.

Но мир боевых искусств не знал сослагательного наклонения.

Покрытый трещинами, в изорванном доспехе, от былого величия которого остались лишь железные лохмотья, монстр постепенно поднимался.

При этом снег, приносимый ветром с гор, буквально втягивался в его тело. Оторванная лева рука заново проростала из плеча. Трещины постепенно затягивались, а в распахнутой пасти вновь зажигалось синее свечение.

Хаджар проводил взглядом траекторию, по которой ударит луч. Она, била прямо в Дору. Видимо, монстр собирался прикончить цель, которая не могла сама защитить себя.

Да будь проклят тот, кто создал эту машину смерти!

— Найдите меня! — выкрикнул Хаджар.

Достав из пространственного кольца склянку с зельем, он сорвал зубами крышку и вылил её в горло. Отвар Шатуна — один из прощальных подарков Степного Клыка.

Стоило зелью попасть в тело Хаджара, как он почувствовал невероятный прилив силы. Рана на его ноге не затянулась. Она даже не начала заживать, но внезапно Хаджару стало на неё плевать.

Он не чувствовал боли. Только силу. Как если бы все ограничители в его организме исчезли и лавины силы, перехлестнув через плотину, затопила каждую его клеточку.

Черный дракон, извиваясь и отталкиваясь от развалин, за доли мгновения преодолел расстояние в сотни метров. Это было куда быстрее, чем была способна Анис или Том. Диносы не успели ничего понять, как ледяной монстр оказался вынужден перейти в глухую оборону.

Вокруг него кружился черный дракон. Из его распахнутой пасти вылетало дыхание плотного мрака. Сотни ударов мечей сливались воедино, чтобы породить сплошный потоки разрезов.

Они превращали лед Духа-Голема даже меньше, чем в пыль. Но еще быстрее, чем Хаджар уничтожал монстра, тот успевал восстанавливаться.

В какой-то момент дракон замер, а затем, вместо дыхания и ударов меча, он попросту столкнулся с отступавшим во время безумного натиска монстром.

Черный дракон, просуществовавший всего пару секунд, исчез. Вместо него в провал стены падал Хаджар. Плечом ударив в грудь монстру, он вместе с ним упал куда-то в сторону заснеженной пропасти.

А следом за ними обвалился потолок, закрывший собой проход к горам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 681**

— Просыпайся, Северный Ветер…

Хаджару показалось, что кто-то его позвал. Кто-то смутно знакомый, но, в то же время, далекий. Как если бы к нему на улице подошел поздороваться человек, похожий на близкого друга. Но на внешнем сходстве все родство и закончилось.

— Разве тебя не учили, что на холоде нельзя спать, маленький воин? Иначе замерзнешь.

Хаджар, наконец, понял, что все это время лежал с закрытыми глазами. Нехотя, с трудом, но он поднял веки.

— Высокие Небеса, — тут же выдохнул он.

Хаджар точно помнил, как вместе с ледяным Духом-Големом прыгнул в пропасть. Наверное, со стороны, этот трюк мог показаться безумством. Но, как и всегда, у Хаджара имелся план.

В момент, когда огненная стрела Тома Диноса обрушила стену, Хаджар успел заметить небольшой уступ в километре под обрывом.

Именно на этот уступ он и упал, а самого монстра, как теперь вспомнил, сбросил в ущелье. Хаджар рассчитывал, что Эйнен и остальные смогут его отыскать. Он даже успел сказать «Найдите меня».

Или не успел…

Все путалось.

С удивлением Хаджар понял, что лежит вовсе не уступе. Сперва ему так лишь показалось — из-за холода и ветра, воющего в ушах.

Проморгавшись, Хаджар провел ладонью по гладкому, холодному полу. В его синеватых разливах он увидел свое отражение.

После битвы с Санкешем прошло достаточно времени, чтобы вновь обзавестись шрамами. На скуле, на брови, два на виске.

Смуглая, почти коричневая грубая кожа, спутанные, черные волосы, в которых звенели фенечки и шептались качающиеся на ветру перья орков.

И еще — два настолько ярких голубых, что почти даже синих, глаза, которые сливались с цветом самого пола. Сперва подумав, что это такой особый мрамор, Хаджар не сразу осознал, что лежит на льду.

Только когда ладони начало откровенно морозить, он очнулся и вскочил на ноги.

Во всяком случае — попытался.

Острая вспышка боли прострелила все тело. Стиснув зубы, Хаджар покачнулся и схватился за ближайшую колонну. Простояв так несколько секунд — он вновь отшатнулся –колонна оказалось такой же ледяной.

Такой же, как, присмотревшись, и все вокруг. Мысли, наконец, вновь вернулись в стройный поток.

Хаджар стоял по центру огромного зала. И если недавно ему казалось, что тот был облицован красивым, с синеватым отливом, мрамором, то теперь становилось понятно –это не так.

— Высокие Небеса, — повторил Хаджар.

Зал оказался не просто выложен или украшен, льдом, он из него был создан. Каждый барельеф, запечатлевший ту или иную сцену; каждая плитка узора на полу и мозаика на высоком своде; тончайшие льдинки, складывающие картины витражей; широкая крылья лестницей, ведущей куда-то на балкон второго этажа зала.

Более того — перед балюстрадой, на первом этаже, стоял фонтан. Кому-то не очень внимательному могло показаться, что это был самое обычное, пусть и красивое произведение ледяной скульптуры.

Вот только текла в нем совсем не вода. И даже не расплавленный Небесный Металл, которого у подножия ущелья Грэвэн’Дора было более, чем достаточно.

Нет, в фонтане струился лед. Огромное количество мельчайших льдинок соединялись в единый поток. Внешне, это выглядело простой водой, но на деле…

Хаджар не знал, как такое вообще возможно. К тому же он не чувствовал абсолютно никакого влияния энергии на происходящее.

Взгляд сквозь Реку Мира так же не дал ему никакой новой информации. Он действительно находился в ледяном зале, единственным выходом из которого была широкая лестница-крылья.

— Нравится?

Хаджар обернулся.

Позади него стояла… стояла… стояла…

Он так и не смог подобрать нужных слов. Это, определенно, была женщина. Высокая, стройная, с фигурой, за обладание которой многие бы девушки продали свои души. Как, собственно, и мужчины — лишь бы эта женщина подарила им свою благосклонность.

Длинные, крепкие ноги, которые лишь подчеркивали туфли на высоком каблуке. Такие редко когда можно было увидеть даже в Даанатане. Полностью оголенные, они так и манили провести по ним ладонью.

С икры, на колено, на бедро, начиная с внешней стороны, а затем все глубже и глубже — к маленькой полоске черной ткани, прикрывавшей то, что находилось между ними.

Над полоской — плоский живот и талия, который, Хаджар был уверен, он смог бы обхватить и сжать указательные пальцы. Настолько она была тонкая.

Крепкая, пусть и небольшая грудь, убрала в ту же ткань, из которой была сделана и вторая половина нижнего белья.

И, собственно, кроме нижнего белья на девушке ничего надето не было. Если, разумеется, не брать в расчет высокого воротника и шлейфа, тянущегося за спиной.

Вот только сделаны они были не из ткани, а из… льющейся на пол, мгновенно застывающей воды. Откуда она бралась — Хаджар не знал. Смотреть же на это существо сквозь Реку Мира он не рисковал.

Не все в этом мире было доступно сознанию Небесного Солдата. И некоторые вещи, если не быть с ними осторожным, могли привести к травме разума. А такие лечились даже сложнее, чем повреждение в энергетической структуре.

Черные, прямые волосы были спрятаны под металлической короной, выполненной в стиле, который можно увидеть лишь на древних барельефах и гобеленах.

На лицо же девушку назвать красивой — язык не поворачивался. Для неё это жалкое, костное слово, было бы оскорбительным.

Хаджар сглотнул.

На мгновение прикрыв глаза, он вспомнил стук военных барабанов.

— Бам-бам-бам, — застучало где-то вдалеке.

Когда он вновь открыл глаза, то увидел перед собой синюю, ледяную красавицу. Как и все вокруг, она тоже была рождена изо льда. И, так же как и лед — прекрасна и холодна одновременно.

Кому бы она не подарила объятья, то этот несчастный будет радоваться недолго. Он замерзнет в её холодной страсти так же быстро, как и вода, текущая прямо из её синей кожи.

— Анна’Бри, — не спрашивал, а утверждал Хаджар.

— Не нравлюсь?

Походкой от бедра, она прошла мимо Хаджара. Поравнявшись с ним на мгновение, она маняще провела пальцем по его подбородку.

Мурашки, и вовсе не от холода, побежали по спине. Правда следом, опомнившись, он дотронулся до места, где касался палец существа.

Было больно.

Так, словно он дотронулся до отмороженной кожи. Которая, по сути, и образовалась на подбородке. Не мешкая, Хаджар направил в это место исцеляющую энергию из Ядра.

С простым обморожением она бы справилась едва ли не мгновенно. Но в данном случае, процесс, кажется, затянется.

Иными словами — если бы Хаджар лег с этим существом в постель, то удовольствие продлилось бы пару мгновений, после чего он поприветствовал бы праотцов.

— Нравишься, — ответил Хаджар.

Анна’Бри широко улыбнулась улыбкой белоснежнее, чем снег в вечных льдах горных пиков.

Существо взмахнуло рукой. Хаджар вновь не ощутил ни единого движения энергии или возмущения в потоке Реки Мира. Но, тем не менее, прямо на его глазах из ледяного пола вырастал трон.

Высокий, изящный, будто столетиями резанный самым искусным скульптором, он поднялся на добрый метр.

Ана’Бри взошла по вырезанному у его подножия подиуму и, откинув водяной шлейф, уселась. Перед тем, как скрестить ноги, она слегка из развела, демонстрируя насколько, все же, тонка и узкая была полоска черной ткани.

— Бам-бам-бам.

Хаджар внов вслушивался в далекие военные барабаны. Они успокаивали его горячую кровь.

— И что же ты здесь делаешь, маленький воин? — спросила она.

Скучающе подперев щеку кулачком, она не сводила своих черных глаз с Хаджара.

— Ищу наследие Последнего Короля, — против собственной воли ответил Хаджар.

Он хотел тут же выругаться, но не смог разомкнуть челюстей. Какая-то сила управляла им! А он даже не чувствовал её присутствия.

Лишь слышал смех Ана’Бри.

— Здесь ты его не найдешь, маленький воин. Как и все прочие сокровища, Эрхард держал свои техники в запертом лабиринте. Так что я повторю свой вопрос — зачем ты здесь?

Внезапно её взгляд из скучающе-заинтересованного, превратился в такой же холодный, как и все вокруг. Хаджар ощутил тоже чувство, что и на канате над пропастью. Вот только на этот раз сопротивляться холоду он оказался бессилен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 682**

— Отвечай мне, смертный! — тихий, почти шепотом голос, внезапно перерос в настоящую бурю. — И на этот раз, не смей мне врать!

Он гремел среди ледяных скульптур, звенел на ледяных витражах, он собирал снежную пыль, поднимая самую настоящую пургу.

— Я не знаю, — вновь, против силы, ответил Хаджар.

И пурга моментально стихла. Водяной воротник Ана’Бри и такой же шлейф, недавно застывшие острым льдом, вновь обернулись нескончаемым потоком воды. Выглядело это мистично, невозможно, опасно, но невероятно красиво.

— Не врешь, — с легким удивлением констатировало существо. В том, что девушка не являлась человеком, Хаджар даже не сомневался. — Скажи мне, Северный Ветер, ты считаешь себя глупцом?

В который раз губами Хаджара руководила сила, которой он оказался не в силах сопротивляться.

— Нет, — произнес он. Хотел добавить что-то еще, но, как и в прошлый раз, не смог разомкнуть челюстей.

— Значит, не считаешь, — протянула Анна’Бри. — Впрочем, какой дурак, будет считать себя таковым?

Существо засмеялось. Её смех звучал одновременно как тающий горный ручей и как огромная лавина, сходящая с горной вершины. Жуткое, противоестественное ощущение, которому сложно было подобрать описание.

— Обычно, — продолжила она. — самые большие дураки считает себя умнее всех. Скажи мне, Северный Ветер, ты считаешь себя самым умным?

— Нет.

Хаджар уже не удивлялся тому, что не может себя контролировать. Он лишь отдал мысленный приказ нейросети отслеживать все изменения, которые происходят с его физическим и энергетическим телом.

В момент, когда Анна’Бри задала свой очередной вопрос, вычислительный модуль выдал сообщение.

[На носителя оказывается влияние извне. Процент воздействия: 0,000000001%]

Если бы Хаджар мог говорить, то сказал бы, что потерял дар речи. Но ледяная красавица и так у него отобрала эту возможность.

Такое незначительное, почти незаметное вмешательство, смогло оказаться подобное воздействие?

Проклятье!

Кем… чем бы не являлась Анна’Бри, она явно находилась совсем в иной весовой категории.

— Значит, не дурак. Ну так как же, тогда, не дурак, ты попал в Грэвэн’Дор?

Губы и язык Хаджара пришли в движение, но внезапно его захватила волна первобытной ярости. Глаза, заставив Анна’Бри на секунду напрячься, вспыхнули яркой волей.

Он, Хаджар Дархан, Безумный Генерал, ученик школы «Святого Неба», победитель Да’Кхасси, никогда и ни за что больше не станет ни чьим рабом!

Ледяная тварь сковывает его волю? Да пусть хоть боги или демоны, пусть хоть сами законы Неба и Земли встанут у него на пути.

Каждого из них, любого, не важно, насколько он сильнее, древнее, мудрее и умнее — всех их он перешагнет на пути к своей цели.

Больше ничто и никогда его не остановит. Не остановит руки и не замедлит шага.

Так сказал он — Хаджар Дархан.

А кроме слова, у него ничего и не было.

— По мосту, — процедил Хаджар.

Все еще против воли. Но эта самая воля, собранная в воображаемый кулак, спрессованная в иллюзорные когти и клыки, била и рвала стенки той мистической тюрьмы, в которую его заключила Анна’Бри.

Он стоял на коленях. Не в силах пошевелить ни единым мускулом. Отвечая на вопросы против своего на то желания.

Но его крепкая и острая воля не покорилась ледяному существу.

— Хочешь побороться? — на этот раз улыбка Анна’Бри стала хищной. — Ну давай поборемся.

Хаджар, уже начавший подниматься на ноги, внезапно ощутил на себе пресс чужой воли. Он мгновенно распластался на ледяном полу. Не потому, что не выдержал давление, а от новизны ощущения.

Он боролся с различными техниками манипуляции сознания, он выдерживал множество искушений, которые в достатке посылала ему жизнь.

Он сражался против чистого, животного инстинкта. Но еще никогда прежде он не ощущал того, чтобы кто-то, головой волей, мог сломить его или нанести удар.

Посмотрев исподлобья на спокойную, улыбающуюся Анна’Бри, Хаджар вспомнил слова Тени Бессмертного Мечника. Тогда они показались ему чем-то вроде мотивации для «ученика».

Но сейчас, за годы странствий и бесконечных сражений, он постепенно начинал понимать их глубокий смысл.

— «Все, что ты знаешь о пути развития, лишь вводный урок для тех, кто действительно живет искусством.»

Тогда, будучи практикующим, Хаджар и в мыслях не держал спорить со словами Тени. Но по прошествии многих лет, он начал сомневаться в том, насколько мелкой является фигурой.

Теперь же, столкнувшись с Анна’Бри, он понял — мир адептов не более, чем детский сад. Потому что, при этом взгляде, он внезапно понял, что Анна’Бри, пусть и не являлась человеком, но стояла на одном уровне силы с Бессмертным Харлимом.

Стариком, которого Хаджар повстречал в Море Песка. Тот охотился на дракона.

[На носителя оказывается влияние извне. Процент воздействия: 0,000000002%]

Сообщение лишь подтвердило догадку Хаджара. Анна’Бри прикладывала лишь самые незначительные усилия. Наверное для неё происходящее было так же забавно, как если бы Хаджар захотел раздавить пальцем муравья, а тот попытался бы оказать сопротивление.

— Не сдаешься? — хмыкнуло существо. Хаджар, рыча, постепенно приподнимался над полом. Подпитывая себя одной лишь волей, голым нежеланием сдаваться перед натиском любого противника, он постепенно поджимал под себя руки. Ощущения при этом были такие, словно он пытался приподнять целую гору. — Может чуть серьезнее?

[На носителя оказывается влияние извне. Процент воздействия: 0,0000001%]

Хаджара накрыла не просто гора, а целая планета. Вместе со льдом, площадью в несколько метров, его вдавило на глубину в полторы ладони.

Не то что пошевелиться — ему даже дышать сложно было. И все это — одной лишь волей. Безо всякой энергии или техник. Одним лишь желанием повлияет на реальность и другого человека, Анна’Бри была способна создать подобное.

Только в тот момент, когда Хаджар уже начал задыхаться, а по его лицу потекли алые струйки, только тогда давление исчезло.

Будто выброшенная на берег рыба, Хаджар, лежа не шевелясь, беззвучно открывал рот и жадно глотал живительный кислород.

— Думаю, этого достаточно.

Не сразу, но Хаджар смог, качаясь, подняться на ноги.

— Кто ты? — прохрипел он. — Что… ты?

Изящно и элегантно и, в то же время безумно сексуально, возбуждая невероятно желание, Ана’Бри поднялась с трона. В этом, казалось бы, простом будничном движении, было столько ледяной страсти, силы и власти, что зрелище стоило всех пережитых Хаджаром мук.

Теперь он знал, как, в действительности, выглядит существо, находящееся на ровне с Бессмертными. Ибо во все предыдущие встречи (даже не две, а полторы), он так и не смог увидеть границы, где начиналась силы того, над кем не было властно время.

— Я Анна’Бри, — в её голосе звучала мощь горных вершин. — Я сидхе Вечных Льдов гор Грэвэн’Дора. Я фэйрэ из Зимнего Сада Королевы Ночи и Мрака. И я, Северный Ветер, потомок Неназываемого, твоя погибель.

Он резко взмахнула рукой. Вокруг Хаджара выросли ледяные прутья. Моментально простая до самого свода, они сформировали тесную решетку.

Хаджар дотронулся до них, но тут же отдернул палец. На нем остался черный ледяной «ожог».

— «Проклятье!» — мысленно выругался Хаджар. Одним таким прутом можно было и Оруна и Макина к праотцам отправить! Не то, что Небесного Солдата и… Внезапно Хаджара осенило. — Потомок Неназываемого?

Анна’Бри сощурилась.

— Ты хочешь сказать мне, Хаджар Дархан, что не знаешь, кем являлся твой далекий предок? Хотя вы, мешки костей и крови, именуете его иначе. Черным Генералом, кажется.

Хаджар в очередной раз выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 683**

В последующие дни заточения, Хаджар больше ни разу не видел Анна’Бри, сидхе Вечных Льдов гор Грэвэн’Дора. Чтобы этот титул не значил…

О народе фэйрэ Хаджар знал лишь из сказок Земли. Причем каждый раз — разное. Приход христианства сильно повлиял на легенды древности.

В итоге фэйрэ начали называть всех без разбору. От лесных духов и жителей мифического Тир’на’Ног, до фей и народа Туата де Дананн.

На какие из этих сказаний опираться Хаджару — он не знал. Но был уверен в том, что все сказки Земли сводились к одному — никогда не верь фэйрэ, не соглашайся на их сделки и ничего у них не бери.

Пусть этот волшебный народ и не мог лгать и никогда этого не делал, но при помощи правды они умели обманывать лучше, чем самый искуссный интриган — ложью.

— Как же я ненавижу интриги…

Хаджар, в последнее время, часто говорил сам с собой. Не потому, что ему требовалось собеседник, а просто чтобы согреться.

Температура в ледяном тронном зале постоянно падала. Уже не помогал ни тулуп, ни активная медитация с меридианами и Ядром.

Причина, по которой сидхе не убила Хаджара, была очевидна. Она просто использовала его в качестве приманки. Чем бегать по всему Грэвэн’Дору за оставшимися вторженцами, пусть те сами к ней придут.

Клетка, которую она соорудила взмахом руки, помимо ледяных свойств обладала и каким-то совсем уж странными. Хаджар не был способен никак повлиять энергией на окружающий мир. Более того — он не мог призвать Черный Клинок или Зов.

Дракон и меч будто замерзли в недрах его души. Они спали таким крепким сном, что у Хаджара не было возможности их разбудить.

Разумеется, кроме пространственного кольца, свойства работы которого было сложно понять, не работал больше ни один артефакт. Даже амулет связи, оставленный Диносом, отказывался с чем-либо «связывать» своего хозяина.

Энергия, которую он излучал, не могла пробиться сквозь ледяные прутья клетки.

— Фэйрэ, — проворчал Хаджар. — Ненавижу, проклятье, фэйрэ.

Интриги и фэйрэ всегда шли в одном предложении, так что неудивительно, что Хаджар воспылал к ним одинаковыми чувствами.

Единственным, чем мог заняться Хаджар до тех пор, пока дела не примут острые обстоятельства, смотреть за ледяной витраж.

Благодаря открывшемуся виду, он мог посчитать сколько суток прошло с момента его заточения. На данный момент, после очередного заката, когда зал постепенно погружался во тьму, начался отсчет третьего дня.

Хаджар, глядя за витраж, думал о том, насколько он скучал по горным закатам и рассветам. Все же Лидус, как и Балиум, страны горные, не равнинные. А рассветы и закаты в горах…

Пожалуй, только поэт сможет описать для жителя равнины, как это красиво. Хаджар поэтом не был.

— Красиво. Всегда любил горы.

— Почему?

— В них спокойно. Тихо. И, как бы странно это не звучало с моей стороны, но близко к звездам. Особенно — ночью. Сразу чувствуешь себя свободным.

— Разве эмиссар Князя Демонов может быть не свободен?

— Никто в этом мире не свободен, Хаджар, даже боги. И, если есть и другие миры, то и там тоже — нет свободы. Иначе бы за неё не лились такие реки крови и… Ха, забавно, да? Горы всегда тянут меня на философию. Хотя, обычно, несколько в другом случае — в горах я всегда съедаю по парочке философов. Чтобы день не портили.

Хаджар повернулся в сторону, откуда доносился звук знакомого голоса.

Сидя на ледяном троне, покачивая ногой, отпивал из бутылки с вином его давний знакомый. Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров, эмиссар князя демонов, вновь решил навестить Хаджара.

Одетый во все тот же хищный, клыкастый серый плащ, с широкополой, закрывающей лицо шляпой, кровавой сферой и роем черных комочков — непосредственных кошмаров, у его ног.

— Зачем ты пришел, Хельмер?

Демон приподнял указательным пальцем полу шляпы.

— Неужели ты назвал мен по имени? Наши отношения явно перешли на качественно новый уровень. Могу ли я теперь называть тебя Хаджем? Или Хаджушей? Или как тебе приятнее?

— Мне приятнее, чтобы ты проваливал, — честно ответил Хаджар.

— Как грубо. Разве мама с папой не воспитывали маленького героя? Ой, не смотри на меня таким взглядом. Даже без этой клетки, ты бы все равно ничего не смог мне сделать.

— Но я бы попытался, — едва не прорычал Хаджар.

Хельмер поднялся, нарочито наигранно отряхнул пальто и ткнул указательным пальцем в сторону Хаджара.

— За это я тебя и уважаю, Хадж… Нет, проклятье, не звучит. Будешь просто — Хаджаром. Так вот — за это я тебя и уважаю.

Хаджар фыркнул и повернулся обратно к витражу. Появление Хельмера еще ни разу не сулило ничего хорошего, так чего бы сложившейся традиции так внезапно меняться.

— Бутылка вина есть только у тебя, Хельмер. Так что выпить «за уважение» не смогу.

— Ну так это легко решаемо, — демон подошел к клетке и уже было протянул бутылку, как внезапно отдернул руку. — неплохая попытка, Хаджи… нет, проклятье, и так не звучит. Что же за имя у тебя такое дурацкое! Вот ты когда с женщиной лежишь, она тебя тоже полным титулом кличет? Хаджар Дархан, Безумный Генерал, потомок первого из Дарханов и наследника Лазурного Облака, принца Травеса?

Услышав окончание фразы, Хаджар забыл буквально обо всем. Даже о том, что не спросил о причине, по которой Хельмер не рискнул приближаться к ледяной клетке.

— Травес не был принцем, — сказал Хаджар.

— Ой, да неужели, — Хельмер, прыгнув на спину… так и повис в воздухе. Он размахивал перед собой бутылкой с вином и, то и дело, к ней прикладывался. — Не заставляй меня думать, Хаджар, что ты глупее, чем кажешься. А, признаться, ты и так кажешься далеко не самым умным человеком в мире. Это же надо было додуматься — довериться кучке изнеженных детей и отправиться за ними в Грэвэн’Дор! И ладно бы здесь действительно было что-то ценное для тебя. Так ведь нет, на общих начал поперся и…

— Хватит! — рявкнул Хаджар. Как он уже давно понял — если Хельмера вовремя на заткнуть, то от его речевого потока могло весь Даанатан смыть. — Что ты имел ввиду, когда назвал Травеса принцем.

— То и имел, — пожал плечами Демон. — что твой много раз «пра» дедушка, был принцем.

— Он был пастухом. Я видел его воспоминания.

— Ну да, ну да. И, разумеется, Императору Драконов внезапно потребовалось уничтожить племя пастухов. И, столь же внезапно, у простого пастуха появился талант, чтобы стать одним из сильнейших воинов-драконов. У него, столь же внезапно, появилась броня Божественного уровня. Учитель — один из Бессмертных. И еще, непонятно зачем, но Лазурное Облако владеет техникой «Пути Среди Облаков».

— Это низкоуровневая техника медитации, которая приводит лишь к Рыцарю Духа и…

— Хаджи, Хаджи, — покачал головой Хельмер. — А ты в своей жизни не видел многотомных техник? Ну, знаешь, таких, в которых несколько томов и каждый последующей — сложнее и выше по уровню.

Хаджар некоторое время молчал.

Проклятые интриги!..

— Откуда ты все это знаешь?

— А ты думал, что я нанял тебя на работу и не провел расследование с кем имею дело? Я не так глуп, как некоторые, Хаджар.

— С чего ты это взял?

— С того, что ты сидишь в клетке, а я, — Хельмер приподнял бутылку с вином. — пью замечательное вино.

— С чего ты взял, — Хаджар едва было глаза не закатил. — что я работаю на тебя?

— Потому что я все еще не знаю, что задумали Тарезы. А значит — условия нашей сделки пока не выполнены. Следовательно — ты работаешь на меня. Простая логика, дружище. Хотя, если ты и этого не улавливаешь, то твоему нынешнему положению я больше не удивляюсь.

— Из клетки это выяснить тяжеловато.

— И вот тут мы и подходим к теме моего сегодняшнего визита! А тема у него следующая –какого демона я, вместо того, чтобы принимать ванну из крови девственниц, должен вызволять своего же работника из ледяной тюрьмы?

Хаджар пару раз молча хлопнул ресницами.

— Ты собираешься мне помочь?

Хельмер, внезапно, скинул свою маску клоуна и взгляд его алых глаз вновь не сулил ничего хорошего.

— Я никому и никогда не помогаю, Хаджар Дархан. Так что теперь ты у меня в должниках. И, будь уверен, свой долг я заберу. С живого или мертвого.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 684**

— Тогда откуда такая уверенность, что я приму твою помощь?

— У тебя нет выбора, — развел руками Хельмер. — Либо ты её примешь, либо умрешь.

Хаджар еще раз осмотрелся. Ледяная клетка, ледяной зал, двери в которой, скорее всего, охранялись с другой стороны если не более сильными, то такими же Духами-Големами. Один из таких едва было не отправил к праотцам пятерку элитных учеников школы «Святого Неба».

Был еще путь через витраж, но несмотря на небольшую толщину материала, Хаджар сомневался, что сможет его разбить. Он вообще подозревал, что во всей Империи найдется лишь несколько адептов, способных на подобное

— Ну, что скажешь, Хаджи? — Хельмер, качая бутылку за горлышко, держал на лице полуулыбку.

Она не предвещала ничего хорошего.

— Что я буду тебе должен? — тяжелым тоном спросил Хаджар.

— Ой, да брось ты, — отмахнулся демон. Он вновь откинулся назад и завалился на облако мрака, служившее ему вместо кровати. — Какие счета между друзьями, так что нич…

— Я тебе не друг, — перебил Хаджар.

— Сейчас — да, — не стал ерничать Хельмер. — но, когда ты узнаешь меня получше, мы обязательно подружимся. Не такие, ведь и разные — ты и я.

— Ну да, кончено, — Хаджар буквально источал скепсис.

— Отражению в зеркале тоже кажется, что оно не похоже на смотрящего. Ведь у него столько изъянов, у этого смотрящего, а отражение — идеально… Проклятые горы! Нет, я положительно закушу сегодня философом. Знаешь, их так приятно есть. Лысенькие, худенькие, а после хорошей прожарки… м-м-м-м. Пальцы оближешь и…

— Что я буду тебе должен? — повторил свой вопрос Хаджар.

— Ах, ну да, разумеется, — Хельмер прокашлялся и продолжил. — Как я уже сказал — ничего особенного. Просто, однажды, ты выполнишь мою просьбу. И, клянусь своим Именем, –внезапно вокруг демона вспыхнуло золотое сияние. И это несмотря на то, что кровь он не пускал. — ты и сам в этот момент будешь желать её выполнить.

На долю мгновения взгляд демона затуманился. Будто он смотрел куда-то внутрь своей души. Если, конечно, она имелась у демонов.

— Хорошо, — выдохнул Хаджар. — Я согласен.

Ситуация, конечно, сильно напоминала ту, из-за которой на его спине теперь красовалась метка Духа Меча. С одним небольшим изменением — ему принесли клятву и он знал, с кем шел на сделку.

С тем, с кем на сделку пойдет разве что безумец.

Благо Хаджара и так считали безумным.

— Тогда держи.

Демон щелчком пальцев отправил в полет щепку. Не больше швейной иголки, она, пролетев через ледяную решетку, упала на пол.

Хаджар, хлопая ресницами, не мог поверить своим глазам. Простая щепка, которая не излучала ровно никакой энергии, пролетела сквозь ледяную преграду, которая смогла бы остановить даже Оруна.

Теперь же, лежа на ледяном полу, она постепенно протапливала в нем углубление.

— Что это? — в голосе Хаджара явно звучала опаска.

— Щепка из посоха, — Хельмер отвечал так буднично, будто у него спросили о том, сколько сейчас времени.

— Посоха?

— Ну да, — все так же скучающе ответил демон. — А посох, предупреждая твой вопрос, сделан из ветки дерева, в которое ударила самая первая молния, которая только сверкнула в этом мире.

Хаджар еще раз посмотрел на щепку. Та уже успела протопить волшебный лед на глубину в три сантиметра. И это простая, маленькая щепка! Никакой не артефакт и не грозное оружие.

Но даже в ней, видимо, содержалось столько мистерий духа огня, что, непостижимым для Хаджара образом, она была способна преодолеть ледяную преграду.

— И кому мог принадлежать этот посох?

— Принадлежит и до сих пор, — Хельмер поднялся на ноги и потянулся. — Одному Бессмертному из числа Десяти Великих — волшебнику-монаху. По мнению некоторых –величайшему волшебнику этой эпохи… И самому посредственному монаху в истории.

— И как его зовут?

Хельмер улыбнулся.

— А тебе зачем, Хаджи? Шансы того, что вы хоть когда-нибудь встретитесь — практически на нуле.

— Буду знать, кому уж точно дорогу переходить не стоит, — Хаджару даже страшно было представить себе мощь мага, способного подчинить своей воли целый посох из подобного дерева.

— Его зовут Пеплом, — ответил Хельмер.

Хаджар сперва напряг память, затем воспользовался нейросетью, но так и не смог найти в своей памяти упоминания этого имени.

— Не напрягайся, Хаджи, — хмыкнул демон. — сказки о нем ты найдешь разве что в стране драконов. Все же, он был и остается единственным учеником Ху-Чина, Синего Пламени. Хотя, учитывая его весьма своеобразный характер, в Семи Империях он тоже мог появляться.

— Такой волшебник? Я бы точно о нем знал.

— Может и знал бы, — как-то странно произнес Хельмер. При этом его взгляд не сходил с соломенной шляпы на спине Хаджара. — Он любит странствовать по миру. Так что, возможно, когда-нибудь ты его и видел. Но не старайся вспомнить — он меняет свои облики так же часто, как я — вино.

Хаджар потянулся к щепке, но так и не решился дотронуться до неё.

— Бери, не бойся, — подбодрил Хельмер. — тебе она вреда не причинит.

— С чего бы?

Хаджар подождал некоторое время, но ответа так и не последовало. Когда же он поднял взгляд, то Хельмера уже и след простыл.

— Клятый демон, — процедил Хаджар.

Осторожно, готовый в любой момент отдернуть руку, он поднял щепку из лужи плавленного льда. К удивлению Хаджара, она действительно не прожгла ему руку. Лежала на ладони и выглядела как самая обычная, ничем не примечательная, маленькая щепка.

— Пепел… Пепел… — мысленно повторил Хаджар.

Почему-то, несмотря на отсутствие в памяти упоминаний имени этого волшебника, ему оно казалось смутно знакомым. Может и действительно он его когда-то встречал?

Да нет, глупость какая.

Хаджар, благодаря рассказам Тени Бессмертного мечника, знал, кто такие Десять Великих. В стране Бессмертных, как и, наверное, в любой стране, велся свой учет сильнейших существ.

У них имелись и свои списки, название которых Хаджар так и не запомнил. Но, на вершине всех перечней, над различными павильонами их Мастерами, Наставниками и Учениками,; над Кланами, Сектами, Орденами; даже над правящей семьей — Королями Бессмертных, стояло всего десять существ.

Десять сильнейших Бессмертных. И, чтобы стать одним из них, нужно было победить уже состоящего в списке Бессмертного.

Сама Тень Бессмертного отзывались о них так, словно они являлись чем-то недосягаемым. Мистическим и полулегендарным.

Многие, да даже — большинство в стране Бессмертных даже не верили в их существование.

Что-то вроде мотивирующей для учеников легенды. Что если будешь усердно учиться, упорно тренироваться, пройдешь через многие приключения и испытания, то сможешь взобраться на самую вершину — попасть в число Десяти Великих.

Хаджар тоже долгое время считал это если не байкой, то сильно приукрашенной легендой.

Внезапно двери на балконе, к которому вела лестница в виде крыльев, с шумным скрипом открылись. На пороге показалась Ана’Бри. Все такая же по ледяному прекрасная, оставляя позади себя замерзающие капли водяного шлейфа, она направилась прямо к Хаджару.

Спасибо Эйнену — Хаджар давно уже научился некоторым трюкам островитянина. Щепку он спрятал между зажатыми указательным и средними пальцами.

Теперь оставалось надеяться на то, что фэйри не сможет её обнаружить.

— Безумный Генерал, — с улыбкой произнесла ледяная ведьма.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 685**

— Откуда я знаю? — Ана’Бри, подойдя к клетке, взмахнула рукой и уселась на выросший изо льда трон. — Не могла же я поинтересоваться судьбой своего пленника.

— Мы в обители не одни?

— Не считая твоих друзей — одни, — кивнула фэйри. — Если бы я любила компанию мешков мяса и плоти, то не сделала бы этот заброшенный каменный дом своим.

Хаджар вспомнил четверостишье, согласно которому Ана’Бри и погрузила Грэвэн’Дор в сон. Что же, как и свойственно легендам и песням, они слегка искажали истинный ход событий.

Значит, когда сюда пришла сидхе Зимнего Сада, то тренировочная обитель эпохи Ста Королевств уже была заброшена…

Что наводило на очень неприятную мысль о том, что Хаджара использовали. Причем даже не сами аристократы, а те, кто стоял за их спинами.

Король эльфов Марнил и глава клана Хищных Клинков. Эти двое играли в какую-то свою игру.

— Я смотрю, до тебя начало доходить, Безумный Генерал, — кровожадностью улыбки Ана’Бри могла легко составить конкуренцию и Хельмеру.

— Что им нужно от тебя?

Ледяная ведьма засмеялась. Все тем же, жутким смехом, в котором сочеталась журчание капели и треск спускающейся лавины.

Хаджар теперь не сомневался, что аристократы — Марнил и Динос, пришли сюда вовсе не за техниками и сокровищами. Они, попросту, обязаны были знать, что все ценное Последний Король спрятал в своем лабиринте.

Там же, где теперь находилась гробница Императора Декатера.

Получалось, что от Грэвэн’Дора им нужна была…

— Я сама, — Ана’Бри скрестила ноги. Хаджар сглотнул. Даже несмотря на осознание того факта, что любовь этого создания означает смерть, он оставался молодым и здоровым мужчиной. И без всякой магии, одна лишь фантазия не давала ему покоя. — И нет, маленький воин, вовсе не в том смысле, который ты себе сейчас воображаешь.

— Ты…

— Я не умею читать мыслей, Безумный Генерал, — перебила фэйри. — Но мне достаточно взгляда, чтобы увидеть тоску мужчины по женскому изгибу. Ты уже давно один, маленький воин.

Внезапно Хаджар понял, что Ана’Бри уже не сидит на троне. А он не находится в клетке.

Они стояли лицом к лицу друг с другом. Позади них находилась ледяная кровать, устланная шкурами животных, названия которых Хаджар не знал.

Сама же Ана’Бри, легкими движениями, скинула с себя тонкие полоски черной ткани. Прикрывая желанные места своего тела ладонями, она приняла позу, от которой Хаджару стало тесно в штанах.

Мысли, схожие с теми, что навеяла когда-то Да’Кхасси, затопили его сознание.

Сжав волю в кулак, он отряхнулся от них как от грязной воды.

— Если я возлягу с тобой, то умру, — прошептал он.

Безо всякой магии и воздействия воли, попросту от одной желанности красоты Ана’Бри, Хаджар оказался не способен говорить. Более того, он едва сдерживался, чтобы не схватить её и не повалить на кровать.

— Может и умрешь, — кивнула ведьма. — А может, я сжалюсь, и подарю тебе участь своего слуги.

Ана’Бри слегка повела пальцами по воздуху. Прямо под ними сформировалась круглая ледяная пластина. Она так и зависла в метре над полом. Диаметром почти в полметра, она не крепилась ни к какой подставке. Попросту левитировала, существуя непонятно за счет чего.

Энергии в этих действиях, как и во всем, что касалось фэйри — не содержалось.

— Лед, это лишь вода, Безумный Генерал, — Ана’Бри зашла Хаджару за спину. — Вода омывает все сущее. Вода — и есть сущее. Без неё — ничего бы не было и ничто не было бы рождено. Вода есть вчера, есть сегодня и будет завтра, ибо если не будет её — все исчезнет.

Хаджар, будто завороженный, вглядывался в ледяной диск. Слегка мутный, он должен был отразить смуглое, покрытое шрамами, лицо. Но вместо этого — не показывал ничего.

— Но вода показывает лишь то, что видит сейчас. В ней нет памяти. Память есть лишь во льду. Лед помнит. Лед — знает.

Ана’Бри, протянув руку, коснулась подушечкой указательного пальца твердого диска. Ледяная поверхность, после её прикосновения, вдруг пошла рябью. Такой же, как если бросить в озеро камень.

Круги, расходясь от центра, опоясывали края и исчезали где-то под пластиной.

— Посмотри, Безумный Генерал, взгляни в свое прошлое, — шептала на ухо ведьма Грэвэн’Дора.

И Хаджар посмотрел.

На поверхности ледяного диска он увидел отражение дней, которые минули так давно, что он уже и не помнил, когда именно это происходило.

Около ручья, бегущего сквозь горный утес, сидело четверо. В высоком, плечистом мужчине, он узнал своего отца. Король Хавер, смеясь, качал на руках маленький сверток из пеленок и одеял.

— Элейн… — прошептал Хаджар.

Сердце что-то сжало. Горло сдавил колючий ком.

Чуть поодаль, в простом, льняном платье сидела самая красивая женщина на свете. Черные волосы, чуть вздернутый носик. А еще — глаза. Полные любви, забыто и обещания, что никакие беды на свете не тронут его.

Она гладила по волосам мальчика, который, лежа у неё на коленях, тихо сопел.

Она что-то приговаривала ему.

— «Не бойся, я тут», — шептала она ему. — «Все беды и горе уйдут. Не бойся… я тут… Все беды и горе…».

— Мама…

— Ты можешь быть с ними, — прошептала Ана’Бри. — Я знаю кто ты, потомок Неназываемого. Я видела во льду твою судьбу. Я знаю что тебя ждет.

Ана’Бри вновь коснулась поверхности диска. Очередная рябь изменила отражение. На этот раз Хаджар действительно смотрел на себя. На собственное лицо, разметавшиеся по заснеженной брусчатке волосы.

Синие глаза смотрели в небо.

На распахнутой груди покоился деревянный ученика внутреннего круга школы «Святого неба». В руках он сжимал разбитые клинки.

Вокруг него, того Хаджара, что лежал на брусчатке, расплывалась лужа алой крови, а на груди зияла рана, оставленная арбалетным болтом.

— Такая у тебя судьба, Безумный Генерал, — продолжала нашептывать Ана’Бри. — Это то, что видит снег. То, что видит вода.

— Она може ошибаться.

Ана’Бри вновь рассмеялась. На этот раз немного грустно.

— Вода не ошибается, маленький воин. Она приносит нас в этот мир. И с ней же мы и уходим.

Хаджар вновь посмотрел на диск.

— Значит, сегодня я не умру, — сказал он.

— Не умрешь, — кивнула Ана’Бри. — Я не вижу того, чтобы моя рука забрала у тебя жизнь. Но срок недолгий. Два, может три года — и вот, что с тобой произойдет. Смерть на снегу в полном одиночестве.

Хаджар отодвинулся от пророческого диска.

— Подумай, зачем тебе это, маленький воин, — Ана’Бри вышла из-за спины Хаджара. В её глазах он увидел собственное отражение. — Жизнь, полная битв и страданий, чтобы закончить её вот так — смертью в одиночестве?

Фэйри взмахнула рукой. В тот же миг теперь уже не только ледяной диск, а весь зал покрыли водяные круги. Когда они исчезли, то Хаджар обнаружил себя стоящим около того самого ручья.

Он видел отца, баюкающего маленькую Элейн. Видел мать, которая расчесывала его волосы и мягко приговаривала:

— «не бойся… я здесь… все будет хорошо…».

— Они ждут тебя, Хаджар, — послышался шепот Ана’Бри. — Прими мои объятья и ты будешь с ними. Всегда. Вечно. До тех пор, пока течет вода.

Хаджар сделал шаг вперед.

Они ждали его…

Затем еще один шаг.

Он так по ним скучал…

Что-то скатилось по его щеке. Небольшая капля влаги. Мгновенно обернувшись снежинкой, она упала, но поверхность ручья.

За мгновение перед тем, как сделать еще один, последний, решающий шаг. Хаджар краем глаза увидел чье-то отражение в воде.

Это были чьи-то волосы. Сперва он подумал, что они принадлежали Анис. Но нет. У мечницы пусть и были темные волосы, но эти могли бы посоперничать с безлунной ночью.

Почему-то он понял, что, кто бы ни был хозяином этих волос — он очень его ждет. И только от Хаджара зависит, выживет ли этот человек или нет.

Отражение, появившееся в том месте, где упала снежинка, просуществовало лишь мгновение. Но этого хватило, чтобы Хаджар опомнился и отшатнулся.

— Нет, — сказал Хаджар. Он вновь стоял посреди ледяного зала, а перед ним возвышалась рассерженная Ана’Бри. — Мое время еще не пришло, сидхе. Я не стану ни твом, ни чьим-либо другим слугой. Не до тех пор, пока в этом мире есть те, кто нуждаются во мне.

— Глупец! — закричала ведьма и от её крика потрескались стены. — Тогда я ускорю твою судьбу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 686**

Хаджар попытался было призвать Зов и Черный Клинок, но не смог пошевелиться. А в руках Ана’Бри уже появился ледяной арбалет.

— Я бы заботилась о тебе, глупец, — она положила в ложе ледяной болт. — так же, как забочусь о всех слугах. Но этого ты уже не узнаешь. Умри!

Она надавила на спусковой крючок. Ледяная тетива пропела смертельную песню и болт сорвался в стремительный полет.

Луч закатного солнца отразился в наконечнике. На мгновение он ослепил скованного чужой волей Хаджара. Кто-то, возможно, скажет что это к лучшему.

Но настоящий воин предпочтет смотреть в своей смерти в глаза. Без страха и сожалений за бесцельно прожитые годы. Именно так, как он будет, вскоре, смотреть в глаза праотцов…

— Брат!

— «Неро?» — мысленно удивился Хаджар.

А затем громыхнул масштабный взрыв. Секундная слепота прошла. Хаджар, увидел, как взорвалась стена, к которой крепился ледяной балкон.

Из неё, окутанный тенями, вылетел Эйнен. Погруженный внутрь теневой обезьяны, он перемахнул через все разделявшее их пространство и приземлился прямо перед другом.

— Нашел тебя, — тихо произнес он, а затем, взмахнув копьем, выкрикнул. — Речной Змей!

Взревела Теневая Обезьяна, сверкнула окутавшая её радужная броня Зова. Держа в лапах Дух-КопьеКлык, она повторила им движения Эйнена.

С наконечника сорвался зеленый луч, в котором угадывались очертания плавника, рассекающего гладь ручья. Речной Змей ударил в наконечник болта. Прозвучал второй взрыв и Эйнен, отброшенный им в сторону, вытянул рук.

Вновь его движения повторила гигантская Теневая Обезьяна. Она, обхватив Хаджара за талию, утащила его в сторону, куда летел отброшенный взрывом островитянин.

Эйнен исполнил свой трюк как раз вовремя. Инерция, полученная от столкновения техники и ледяного болта оказалась достаточной, чтобы увести Хаджара из-под удара.

Разумеется, силы островитянина не хватило ни то, что поцарапать арбалетный болт, а банально отразить его в сторону.

В итоге, просвистев с миллиметр от уха летящего следом за другом Хаджара, он пробил ледяную стену и унесся куда-то вглубь обители.

Прокатившись по полу, друзья врезались в одну из колонн и замерли.

— Ты чего так долго? — прохрипел Хаджар.

— Любовался окрестностями, — так же хрипя, ответил Эйнен.

— Закончили?

Из того же провала в стене, из которого выпрыгнули трое аристократов. Они приземлились рядом с Эйненом и Хаджаром и взяли их в треугольник.

Каждый, выставил перед собой лучшую из защитных техник.

Дора, подняв молот, окуталась серебрянным свечением. Расширяясь, оно сформировало гигантский кленовый лист. Том, подкрепил технику эльфы тем, что использовал Доспехи Бога Грома.

В итоге серебряный лист Доры, метр в ширине, оказался настолько небольшим на фоне десятиметрового нагрудника, выкованного из молний, что выглядел наего фоне красивой эмблемой.

Собственно, слившись с другой защитной техникой, именно ею — эмблемой, он и стал.

Анис, не отставая от брата, тоже использовала Доспехи Бога Грома. Не став повторно призывать технику, она лишь влила свою энергию в то, что сотворил Том.

В итоге молнии, которыми сиял нагрудник, засветились настолько ярко, что выжигали кривые черные зигзаги на полу. Именно выжигали, потому как расплавить его оказались не в силах.

— Этого не хватит, — Хаджар попытался подняться, но не смог.

— А вот и вы! — Ана’Бри вытянула перед собой ладонь. На ней мгновенно сформировалось ледяное копье. — Так умрите же все сразу!

— В нем же даже энергии нет, — Том так и сквозил высокомерием.

— Проклятье, — продолжал хрипеть Хаджар. — Если она им попадет — мы покойники.

А в том, что сидхе попадет своим копьем, Хаджар не сомневался.

Как, видимо, не сомневалась и Анис. Она схватила Тома за запястье. Как раз за то место, где покоился его браслет. Теперь, как понимал Хаджар — пространственный артефакт Диноса.

— Что ты…

— Мы дошли до нашей цели, — только и ответила Анис.

В её руках появилось, как сперва показалось Хаджару, тоже — копье. Но, приглядевшись, он понял, что на самом деле это была двухметровая стрела.

Та самая, один лишь наконечник которой едва было не уничтожил Духа-Голема. Здесь же, помимо наконечника, присутствовало еще и древко с оперением.

— Стрела Огненного Лучника? — Ана’Бри нерешительно отшатнулась, а затем, что-то закричав, метнула свое копье.

Оно вылетело из её руки с такой скоростью, что хлопок созданного ею ветра, выбил в ледяном полу полусферу глубиной в несколько метров.

А следом за её полетом, ветер оставлял борозду, в которую можно было целый ручей налить.

Анис, не мешкая, тоже метнула свой снаряд. Артефакт, как это уже было с наконечником, вспыхнул огненной полосой.

Так же, как и ледяное копье, он выплавил в полу чуть более глубокую сферу. А борозда, которую он оставлял позади себя, оказалась лишь немногим шире.

Когда они столкнулись, то взрывом произошедшее было не описать. Вихрь силы и энергий, такой мощный, что одновременно плавил и превращал в лед даже в воздух, буквально разорвал на части и пол и стены. Он, закручиваясь в спираль, выстрелил в небо.

Пробивая свод, вытягиваясь на несколько километров, он дотянулся до небес. На головы ошарашенных адептов полился одновременно огненный дождь и ледяной буран.

Огненные капли, то застывая ледяным градом, то вновь расплавляясь, били о Доспех Молний с эмблемой Листа.

Совокупная защитная техника трех Рыцарей Духа с трудом сдерживала банальное эхо от столкновения двух сил.

Вихрь бушевал почти пять секунд, а затем, оставив после себя шокирующие своими масштабами, разрушения — стих.

Доспехи Бога Грома оказались почти полностью развеяны. Лишь несколько молний, формируя нечто, напоминающее собой сеть, остались висеть в воздухе.

От листа Марнил не осталось и следа. Так же, как и не осталось его и от ледяного зала. Между адептами и невредимой Ана’Бри раскинула жадные объятья чернеющая бездна.

— Не может быть…

Анис рухнула на колени. Её руки дрожали, а лицо постепенно бледнело. Так же выглядели и Том с Дорой.

— Но отец сказал… сказал… что Стрелы Огненного Лучника достаточно, чтобы уничтожить половину Императорского Дворца! — Дора испуганно шарила глазами по окрестностям. — Как такое возможно…

— Да кто же… Кто она? — Том до крови закусил губу.

Только теперь адепты осознали мощь того, за кем их по глупости отправили главы своих кланов. Хотя, Хаджар подозревал, что глупые люди до таких высот не доходили…

— Вы посмели… — с каждым шагом, Ана’Бри преображалась. Её сковывали ледяные доспехи. Изо льда поднимались ревущие холодом, снежные псы. — Посмели принести в мой дом огонь?! — позади её спины веером распускались десятки копий, а в правой руке появился шестихвостый хлыст. — Посмели осквернить ледяные чертоги своим пламенем?!

Хаджар повернулся к Эйнену.

— Дай рогатку, — попросил он.

Островитянин не просто открыл, а буквально распахнул свои нечеловеческие, феолетовые глаза. Тем не менее, рогатку он дал.

— Я заморожу даже ваши души!

Ана’Бри замахнулась своим ледяным хлыстом. Хаджар же, положив в кожаное ложе простую щепку, оттянул жгут и разжал пальцы.

Щепка не окутала все огнем. Она не превратилась в ревущий поток всепожирающего пламени. Она не стала лучом рассветного солнца. Не преобразилась в язык огненного дракона.

Маленький кусочек древесины, просвистев по воздуху, пробил насквозь Ана’Бри. Из раны на ледяной пол полилась синяя жидкость.

Ведьма, неверяще, выронила хлыст, упала на колени и дотронулась до груди.

— Пепел? — спросила она у пустоты.

Затем подул ветер и сидхе, обернувшись снежной метелью, исчезла. Все, что от неё осталось — небольшой синий кристалл, в котором Хаджар мгновенно опознал Ядро.

Вот зачем сюда шли аристократы…

— Ты… — внезапно, в вое ветра, услышал Хаджар. — Ты… Неназываемый… потомок… не верь…. Никому не верь.

Все стихло.

Хаджар выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 687**

Хаджар взмахнул рукой и Ядро, лежащее в сотне метров от учеников, исчезло в его пространственном кольце. После этого некоторое время висела тишина.

Первым очнулся Том. Он резко выхватил клинок и приставил его к горлу Хаджара.

— Как это понимать, варвар?

Хаджар, все еще полулежа на ледяном полу, выглядел абсолютно индифферентно по отношению к острому лезвию, щекочущему артерию.

Эйнен, не мешкая, ударом стопы вскинул шест и, повернув хитрый механизм, выстрелил жалом-копьем в грудь Тому. Оружие он остановил всего в нескольких сантиметрах от плоти аристократа.

Анис, в свою очередь, вытащив из ножен меч, уперла острие в бок Эйнену.

Одна лишь Дора все так же держала молот за спиной.

— Убери меч, Том, — спокойно проговорил Хаджар. — Ни к чему хорошему это все равно не приведет.

— Это приведет к тому, что ты немедленно отдашь мне ядро!

Том, пустив Хаджару кровь, надавил на меч. Это привело к цепной реакции. Шест-копье ткнулось в грудь аристократу. В который раз Хаджар убедился в том, что кровь у них, как и у всех, была самого обычного, красного цвета.

У островитянина, впрочем, тоже. В этом помогла убедиться Анис, клинок которой проткнул кожу Эйнена.

— С какой стати? — все тем же, лишенным эмоций голосом, поинтересовался Хаджар.

Вопрос, заданный в подобной формулировке, да еще и абсолютно ровным тоном, выбил Тома из колеи. Некоторое время, повторяя опыт Хаджара, он изображал из себя выброшенную на берег рыбу.

— Он наш по праву! — рявкнул Динос.

— Том, — попыталась окликнуть брата Анис, но тот вошел в раж и никого не слушал.

— Как ты, смерд, можешь претендовать на Ядро Сидхе? Той, кто равен Бессмертным?

— Ой трепло, — внезапно выдохнула Дора.

Хаджар был с ней согласен. Бессмертные, даже в Даанатане, считались выдумкой пьяных бардов. Сказкой, дошедшей из таких глубин древнего мира, что и подумать страшно.

А Динос, одной фразой, умудрился рассказать сразу о трех вещах.

Для начала — все, кроме Эйнена и Хаджара, изначально знали, куда и зачем отправился отряд элитных учеников школы «Святого Неба».

А учитывая выставленные рамки силы ректором «Святого Неба», действующим в тесной связке с Императором, то…

— Гробница Декатера это просто ширма, да? — слегка грустно, спросил Хаджар.

— Дархан, — Анис, шокируя не только Хаджара, но и его друга, убрала меч в клинок. — Ты все равно ничего не добьешься. Это Ядро имеет государственное значение. Впереди война и…

— И именно поэтому, — перебил Хаджар. — Император, через магистрат и совет кланов, отправил трех учеников за этой безделушкой. Ведь именно для этого им понадобились Ключ и Карта? Так ведь? Вовсе не для того, чтобы дать возможность ученикам стать сильнее, а чтобы открыть проход к Грэвэн’Дору?

— Дархан, ты…

— Сестра! — один только Том не убирал оружия. Даже Эйнен, наткнувшись на спокойный взгляд Хаджара, вернул шест за спину. — Мы не обязаны ему ничего объяснять.

— А какой смысл, — развела руками Анис. — он и так уже все понял.

— Тут сложно не понять, — Хаджар, все еще будучи с клинком у горла, поднялся на ноги и отряхнул свои старые, штопанные одежды, подаренный в деревне Долины Ручьев. В очередной он им был благодарен за напоминание о том, кто он есть — чужак. — Ключ и Карта, принесенные в Пустоши, запустили цепочку событий, которые разбудили Анна’Бри и Грэвэн’Дор. А что до выставленных рамок ректором и магистратом — это не для честно конкуренции.

— А наоборот, — подхватил слегка приоткрывший глаза Эйнен. — Это ограничение сделало вас троих, возможно, сильнейшими, кто на данный момент находиться в Пустошах.

— Одними из, — поправил друга Хаджар. — Не забывай, дружище, что у них есть пара соперников в…

— В нашем лице… — Эйнен повернулся к Доре.

Та спрятала глаза где-то на уровне ледяного пола. Только идиот бы не понял, что эльфийка знала обо всем с самого начала.

Эйнен идиотом не был.

Он отвернулся от Марнил и, подойдя к Хаджару и встав с ним плечом к плечу, ударом шеста отбросил меч Тома в сторону.

— Когда мы должны были умереть? — спросил он.

В ответ прозвучала лишь тишина и вой ветра, доносящегося из бездны, открывшейся в пробитом полу.

— Когда?!

Хаджар в первые за все прошедшие годы, за все испытания и приключения, слышал, чтобы островитянин кричал.

Вечно невозмутимый, спокойный как прибрежная скала Эйнен, выглядел разбитым. До белых костяшек он сжимал свой шест, а в его распахнутых, нечеловеческих глазах бушевало недоброе пламя.

— Не умереть, — голос Доры звучал хрипло и надсадно. — Вы бы очень сильно пострадали и… и…

— Говори!

— Лишились возможности к развитию… но наши кланы сделали бы все, чтобы вы прожили остатки своих дней в почете и достатке.

Хаджар хмыкнул. Уж Дора-то знала, что именно будет ждать отдельно взятого варвара, если тот лишится возможности к развитию.

Через семь лет, хотя — уже даже меньше, он бы умер от яда, который к нему так заботливо подселила сестра эльфийского Короля.

Второе же, что открыл Динос своим горячим высказыванием — Империя знала о существовании не только Бессмертных и Сидхе, но и правил, по которым те существуют. Бессмертные и равные им по силе существа не могли вмешиваться в жизнь смертных.

Но, как и в любом правиле, здесь имелись свои исключения.

К примеру Бессмертный в пустыне легко стер память отряду Хаджара. А Анна’Бри использовала волю, чтобы превратить Хаджара в беспомощное создание.

И, возможно, на этом бы её возможности и ограничились, если не бы не прямое вторжение адептов в её «дом». И, судя по всему, именно этого она и добивалась.

Ведь если бы законы Неба и Земли полностью отделили Бессмертных от смертных, то исчезли бы… первые. Даже муравьи, если их много, могут сожрать льва.

Если бы Бессмертные не имели права защищать себя, то смертные, навалившись всем скопом, когда-нибудь да извели бы сильнейших этого мира.

— Возможности к развитию… — шокированно повторил Эйнен. — Скажи мне Дора, а чем это отличается для воина от смерти?

Эльфийка промолчала.

Эйнен закрыл глаза.

— Тем, что это намного хуже, чем просто — смерть, — прошептали его губы.

— Клянусь, Эйнен, мы не хотели причинять вам никакого вреда! — возможно Хаджару показалось, но по щеке Доры скатилась капля растаявшей снежинки. — Но Главы… Главы кланов отдали приказ. Мы не можем им не подчиниться. Это означало бы измену.

На какое-то время в зале вновь повисла тишина.

— Я думал, мы друзья с тобой, Дора Марнил, — внезапно голос Эйнена стал ровным. Таким же, как и всегда. Признаться, это пугало.

— Так и есть! Мы все еще друзья, Эйнен с островов.

— Так и есть, — кивнул Эйнен. — Я понимаю твои слова, Дора. Я принимаю, что ты не могла поступить иначе. И я все еще друг тебе, — Дора облегченно выдохнула. — но не наоборот.

— Что… что ты хочешь этим сказать?

— У меня есть друг, Дора. Друг, который пошел против всего мифического Подземного Города, чтобы помочь мне. Друг, который пожертвовал своей жизнью и отправился в одиночку биться с монстром, лишь бы помочь мне. И я тоже всегда приду этому другу на помощь. Где бы он ни был и чего бы это не стоило. Так же, как всегда приду тебе. Но никогда я не буду ждать и рассчитывать на ответную реакцию от тебя. Я все еще друг тебе, Дора Марнил, но ты мне — чужая.

Наверное, это высказывание не сместило предыдущие с пьедестала самой длинной фразы Эйнена, но уж точно выиграло в номинации — «самое горячее и чувственное».

— Это все очень интригующе, — прошипел Том. — Но давайте вернемся к вопросу о Ядре.

Ах да.

И третье, о чем проболтался Том.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 688**

— Здесь нет никакого вопроса, Том, — покачал головой Хаджар. — Ядро наше и это не обсуждается.

— Нас больше.

Возможно аргумент звучал очень приземленно, но, вспоминая науку о торгах и интригах, преподанную Южным Ветром, Том вовсе не зашел с козырей. Он просто воспользовался самой очевидной для обеих сторон выграшной позицией.

Если Хаджар не справиться с такой легкой подачей, то зачем готовить и придумывать что-то более сложное.

Проклятье…

Больше лекций об интригах, в исполнении Южного Ветра, Хаджар не любил разве что уроки о переговорах. Разумеется за несколько лет то, чему обучил его Южный Ветер, являлось лишь каплей в море.

Но все остальные, «скользкие» знания Хаджар получил на практике. Если кому-то кажется, что занимая должность генерала можно избежать подковерной возни, то это глубокое заблуждение.

— Убьете меня и содержимое пространственного артефакта самоуничтожиться.

— Мастер не вносил такого параметра в твое кольцо! — мгновенно среагировала Дора.

Хаджар, не мешкая, порезал ладонь и произнес:

— Клянусь, что сказанные мною слова — истина.

Вспыхнуло оранжевое пламя, рана затянулась, а Хаджар так и остался стоять на месте. Река Мира приняла его клятву. Первым делом, о чем он озаботился, получив подарок от эльфийки — доплатой на черном рынке за то, чтобы это кольцо проверили вдоль и поперек.

К чести Марнил, артефакт оказался самым «банальным» пространственным артефактов. А доработка самоуничтожающейся руны отняла у Хаджара почти все, с трудом, накопленные средства.

— Кроме смерти, есть и другие способы убеждения, — Том явно вошел во вкус. Убрав меч в ножны, он отбивал нечеткий ритм о рукоять. — Поверь мне, варвар, ты не захочешь знакомится с казематами Даанатана.

— И не собираюсь, — пожал плечами Хаджар. — Объективно — втроем вы сильнее чем мы. Достаточно, чтобы убить. Но чтобы пленить — нет. Да и вообще — битву мы начать не сможем.

— С какой…

— Клятва, — перебила брата Анис. — Все мы принесли клятву, что пока находимся в Пустошах, то не причиним друг другу вреда.

Том выругался. Видимо он надеялся, что сможет обыграть «жалкого простолюдина» самым простым аргументом. Что же — стоило еще раз поблагодарить старенькие одежды.

Как говорил Южный Ветер — умеешь считать до десяти, остановись до трех. И еще, что самый опасный из хищников на королевском балу это тот, кто беднее всех одет.

Логично.

Как бедняк попал на прием к Королю? Наверное, не спроста. К тому же, лишь те, кто обладают воистину большой силой, могут не обращать внимания на то, как «по-одежке» их встретят другие.

Идеалом этого образа для Хаджара всегда был Генерал Атикус. Сильнейший Генерал королевства Лидус, один из приближенных самого Короля Хавера, он всегда ходил в том, в чем ему было удобно. А про выряженных дворян, он говорил так:

«Им нужны цацки, чтобы показать, кто они есть. А у меня есть меч, чтобы доказать это».

Хаджар вспомнил как его собственный меч забрал жизнь Атикуса…

Это были не лучшие воспоминания. Но полезные.

— Мы спасли тебе жизнь, Хаджар, — Том, успокоившись, продолжил переговоры. –Потратили два очень редких артефакта.

— Кстати, а чем вы стену взорвали? — Хаджару было интересно, как они смогли пробить ледяную преграду, с которой бы даже Орун не справился. — Тоже стрелой?

— Печатью Огненного Лика, — с гордостью, будто это была его собственная печать, заявил Том. — И если бы этого не сделали, ты был бы уже мертв.

— Не согласен, — пожал плечами Хаджар. Будь его воля, он вообще бы просто развернулся и ушел. Безо всяких переговоров и торгов. Но отнесись он так поверхностно к происходящему, вряд ли бы дожил до начала следующей недели. — Все ваши, так называемые, артефакты и яйца выеденного не стоят.

— Да как ты смеешь, жалкий смерд! Их совокупная стоимость больше, чем ты видел за всю свою жизнь!

— Не сомневаюсь, — легко согласился Хаджар. — Но, если память мне не изменяет, то именно мой артефакт отправил Анна’Бри к праотцам. Мой, а не ваш. И, получается, мой артефакт стоит в несколько раз больше, чем ваши — вместе взятые. Значит и Яйцо принадлежит мне… И еще Эйнену — он рогатку дал.

Островитянин, улыбнувшись той самой плотоядной, пиратской улыбкой, протянул раскрытую ладонь. Хаджар тут же положил в нею ту самую рогатку, которая спустя мгновение исчезла в пространственном артефакте Эйнена.

Том какое-то время задумчив кусал нижнюю губу, но, в итоге, понял, что крыть ему нечем.

— Кстати, а как нашел меня? — шепнул Хаджар на языке островов.

— Чешуйка, — Эйнен щелкнул пальцами и из кармана Хаджара вылетел предмет, отданный ему островитянином у подножия Грэвэн’Дора. Это действительно оказалась не плашка с узором, а окаменелая чешуйка.

— Путь предков, — догадался Хаджар. — Вот почему клетка её не заблокировала.

Эйнен только кивнул.

— Ты идиот, варвар, — Том устало потер переносицу. — Я ведь тебе, немытому простолюдину, помочь пытаюсь. Жизнь спасти.

— Только недавно вы собирались нас в калек превратить. А теперь о спасении жизни заговорили.

— Еще раз, для плохо слышащих, таков был приказ глав Кланов. У нас не было выбора.

— Выбор есть всегда, — не согласился Хаджар. — И я понимаю, что мы с тобой, Том, не на лучшей ноте. Но если бы кто-то сказал мне, что я должен не в честном бою, а исподтишка сделать тебя калекой — ты бы узнал об этом первым.

И Хаджар был верен своим словам. В этой жизни у него осталось не так уж и много ориентиров, помогающих двигаться вперед. И один из них всегда был честью.

Динос, видимо шокированный такой откровенностью, замолчал. Вперед подалась Анис.

Бывшая старшая наследница.

Её с детства готовили к тому, чтобы в будущем она могла занять пост главы клана Хищных Клинков. И, видит Высокое Небо, наверняка её подготовка не шла ни в какой сравнение с той, что успел получить Хаджар за несколько лет во дворце маленького Лидуса.

— Это Ядро имеет государственное значение, Хаджар.

— Ты уже говорила об этом, — кивнул Хаджар. — И я прекрасно понимаю, что вы, наверняка, уже сообщили в столицу о происходящем.

Дора вздрогнула.

— Но…

— Что бы ты там не делала, я этого не заметил, Марнил, — поспешил успокоить девушку Хаджар. — Просто немного логики и жизненного опыта.

— Тогда ты должен понимать, Хаджар, и то, — Анис подошла чуть ближе. — что, даже если вы сможете каким-то чудом выжить в бегстве из Пустошей, то стоит вам их покинуть — вас убьют. На месте.

— Может быть.

— Тебе никогда не дадут оставить его себе.

— Наверняка, — не стал отрицать Хаджар.

— И что ты тогда будешь с ним делать, если понимаешь, что не можешь оставить себе?

У Хаджара, к этому моменту, уже созрел почти детальный план дальнейших действий. Не будь он Безумным Генералом, если, когда-нибудь, об этом не сложат очередной песни.

Правда — хорошо бы не панихидой.

— В столице ходят слухи о приближающемся аукционе, проводящимся строго для аристократии, Императорской семьи и высшего дворянства. Там я его и продам. И пусть, по-совести, купит тот, кому будет больше всех нужно.

— По-совести… — повторила Анис. — Ты наивен и глуп, если считаешь, что сможешь воплотить эту идею в жизнь.

— Может и наивен. Может и глуп. А может — я просто сошел с ума.

И вновь тишина. Всем было предельно ясно, что Хаджар не собирается отступать. И дело было вовсе не в клятом Ядре и даже не в том, что его пытались использовать. В конце концов, таковы правила мира боевых искусств.

Сильный правит — слабый служит. Хочешь иначе — стань сильнее. Обижаться на это, таить обиду — глупость.

Дело было совсем в другом…

— Твое обещание, — внезапно, очень тяжело, почти по слогам, произнесла Анис. — Ты обещал мне поединок.

— Обещал, — кивнул Хаджар. — Но ты понимаешь, что я могу объявить поединок, развернуться и уйти? Из-за клятвы в Пустошах ты даже тронуть меня не сможешь.

— Нет, если ты не вступишь со мной в честный бой.

— И с чего ты взяла, что я соглашусь?

Анис посмотрела ему в глаза. Её ясные, чистые, зеленые глаза говорили больше, чем слова.

— Ты уже согласился, — Анис обнажила меч. — Я слышала, Безумный Генерал всегда держит свое слово. Каким бы оно не было.

Эйнен отошел в сторону.

— Какой еще Безумный Генерал? — едва ли не хором спросили Дора и Том.

Хаджар же вытянул руку. В ней мгновенно появился Черный Клинок.

— Мы сразимся так же, как и на входе в Грэвэн’Дор, — Анис заняла боевую стойку. — Только стилями. Без энергии и мистерий Духа Меча. Голый стиль и не более.

— Согласен.

— Кто победит — уйдет с Ядром.

— Согласен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 689**

Анис двигалась так же, как и в битве с огненными Духами-Големами. Её шаги были не короткими и не широкими. Такими, чтобы не сделать ни одного лишнего движения, но, в то же время, плавные и легкие. Почти неземные.

Как если бы двигалась не живая девушка, а мираж, ступающий среди тумана, покрывающего озерную гладь. Эфемерная, как мечта, она несла в себе смертоносность разозленного скорпиона.

Выпад её меча Хаджар сумел заметить еще до того, как Анис оформила первое движение удара. В этом ему помог опыт сотни битв, в которых он сражался не ради одобрения учителя и наставника, а чтобы увидеть рассвет следующего дня.

Не по руками или мышцам тела, а по глазам.

Но, несмотря на то, что он видел этот выпад и даже выставил жесткий блок, все равно получил рану. Меч Анис веткой плакучей ивы обогнул Черный Клинок Хаджара.

Он царапнул плечо, а сама Анис, все так же плавно, но невероятно быстро, по самой короткой траектории, убрав меч за спину, крутанулась на пятках.

Одновременно с этим она согнулась, едва не касаясь лбом собственной стопы. При этом правая пятка, взлетев вверх, ударила Хаджара в затылок.

Тот, потеряв равновесие, отшатнулся вперед, а через секунду уже ушел перекатом в сторону. Но и это нисколько ему не помогло — по спине протянулась длинная красная царапина.

Кровь теперь капала не только из плеча, но и стекала по пояснице.

Будь это настоящая схватка, с энергией и мистериями, Хаджар был бы уже дважды мертв. И это прекрасно понимали все — не только сами участники поединка, но и троица невольных зрителей.

— Как бы ни был талантлив Хаджар, но Анис с детства готовили как старшую наследницу клана Хищных Клинков. Её меч долгое время считался лучшим в нашем поколении.

Разумеется Дора имела ввиду не сам клинок, а стиль, которым владела Анис.

— Как называется твой стиль? — спросил Хаджар.

Он, заняв свободную стойку, не сводил с противницы глаз. Анис, заложив меч за спину таким образом, чтобы острие слегка торчало над головой, выглядела максимально расслабленной.

— Коготь Барса, — ответила она.

— Коготь Барса, — повторил Хаджар, а затем неглубоко поклонился. — Это лучший стиль из тех, с которыми я бился.

— Спасибо, — кивнула Анис.

Хаджар умолчал о том, что он вообще впервые в жизни столкнулся с действительно полноценным, оформленным стилем боя на мечах. Не техникой, а именно стилем — базой, крепким фундаментом.

И Дора действительно была права — Хаджар никогда не учился подобному.

Но, даже так, это не означало, что за сотни и даже тысячи битв, он не успел выработать что-то свое. Особенное. То, что помогало ему выживать.

Одновременно с резким, почти звериным рывком, Хаджар на мгновение впустил Черный Клинок из крепкой хватки. Следующим движением, большим пальцем ударив по рукояти, он развернул его обратным хватом.

Удар кулака, с зажатым мечом, рубанул от ключицы до паха.

Анис, не тратя сил на сложные пируэты, легко оттолкнулась мысками стоп. Она слегка развернула корпус и пропустила удар вражеского клинка всего в миллиметре от кончика собственного носа.

Но на этом атака Хаджара не заканчивалась. Имея богатый опыт битв, он прекрасно понимал, что от такого удара увернется даже начинающий, но образованный мечник.

Анис же начинающей не была.

Её сильной стороной являлась образованность, но при отсутствии опыта — она же оставалась и главной слабостью. Хаджар, ударивший таким образом, полностью открыл тыльную сторону шеи.

Анис, не тратя времени, мгновенно ответила широким взмахом рубящего удара. Её меч высверкнул из-за спины, оставил в воздухе серебристую арку своих остаточных изображений (никакого энергии или мистерий — лишь голая скорость и сила тела) и почти коснулся шеи Хаджара.

Ухмылка исказило лицо Хаджара.

Поднырнув под удар, он уперся левой ладонью в пол и, используя инерцию нырка, развернул тело. Оказавшись сбоку от меча Анис, он согнулся в поясе, а затем, будто тараном, выстрелил ступнями.

Подобный, абсолютно непредсказуемый удар, не имеющего никакого отношения к мечу, должен был прив…

Анис, выпустив оружие из рук, ловко подхватила меч левой рукой и ударила наотмашь. Хаджар, чтобы не лишиться ног, извернулся и вернул их на пол.

Принимая вертикальное положение, отрывая левую ладонь от пола, на излете движения, он ударил все той же ладонью, теперь сжатой в кулак, прямо в лицо Анис.

Уличный, дешевый и абсолютно не элегантный удар.

Правая ладонь Анис окутала молотобойный удар Хаджара легким лоскутом шелка. Шелка, который мгновенно стянувшись крепкой плетью, дернул Хаджара в сторону.

И вновь никакой энергии и мистерий. Даже силы Анис и то почти не приложила. Лишь использовала обычную механику человеческого тела и движения его суставов.

Хаджар, перекувырнувшись через собственное тело, прокатился по полу и, рывком вскочив, избежал удара острия в то место, где только что находился на полу его живот.

Но, даже так, в момент подъема (вернее — подлета) Хаджара, Анис успела сделать текучий полушаг вперед. Её меч, вновь двигаясь плавно, но невероятно быстро, лизнул грудь Хаджара.

Когда тот разорвал дистанцию, то кровь текла уже из трех мест.

— Сдавайся, варвар, — презрительно фыркнул Том. — С твоим стилем можно разве что с крестьянами в свалках участвовать.

Анис, вновь вернув меч так, чтобы острие торчало из-за головы, спокойно встала напротив Хаджара.

Зубами оторвав от рукава широкий лоскут, Хаджар завязал на груди крепкий узел. Поудобнее перехватив клинок, он сделал шаг вперед.

Анис мгновенно разорвала дистанцию.

— Ты бился достойно, Хаджар, — сказала она. — Но мы оба знаем, чем закончится этот поединок.

— Я не сдавался.

В её зеленых глазах отразился блеск печали. Печали и осознания. Того, что её слова бессмысленны. Но она не могла не попытаться.

— Ты можешь умереть.

— Я знаю.

— И ради чего? Ради Ядра? Если ты так сильно жаждешь наживы, я могу договориться с главной нашего клана. Он даст тебе достойную плату.

Боль от услышанных слов во сто крат превосходила все раны, полученные за скоротечную схватку.

Хаджар желал наживы?

Да плевать ему было на все то, что могли посулить кланы! Трижды плевать!

— Для тебя это Ядро принесет лишь беду, а для Империи это возможность получить преимущество в войне…

Анис осеклась. Она поняла, что сказала, но было слишком поздно.

— Прости, Хаджар, я…

— Защищайся, — глаза Хаджара вспыхнули таким яростным светом, что по сравнению с ним блеск льда казался тусклым мерцанием. — Иначе умрешь.

Будто голодный зверь, он бросился в широком прыжке. Анис, легко качнувшись в сторону, выставила перед собой меч. Любой увернулся бы, уклонился, попытался отбить, но не Хаджар.

Крупные мазки крови брызнули на лед.

— Безумный варвар, — вздохнул уже доставший лекарские зелья Эйнен.

Меч Анис насквозь пробил грудь Хаджара. Кровь полилась на пол. Ошарашенная девушка попыталась вытащить клинок, но Хаджар, сверкая звериным оскалом, сияя безумной яростью в глазах, плюнул собственной кровью девушке в лицо.

Ослепив её, он ударил лбом прямо под самый нос аристократки. Одновременно с этим, схватив левой рукой запястье Анис, не позволяя ей вытащить свой клинок, он подсек ей ноги.

Та повалилась на спину, а Хаджар, оказавшись сверху, приложил лезвие Черного Клинка к её горлу.

— Будь это настоящий бой, ты бы была уже мертва, — прохрипел он ей на ухо. — И в следующий раз, когда вы отправитесь забирать у беззащитных жизнь ради своей Империи — вспомни этот момент.

Так и не порезав горла ослепленной кровью девушки, Хаджар, рыча и шокируя Дору и Тома, сам снял себя с клинка. Он покачнулся, но его тут же подхватило подставленное плечо друга.

Человека, с которым он бы отважился пойти хоть против всего мира.

— Куда теперь, друг мой? — спросил Эйнен.

Он приложил к ране Хаджара лекарскую мазь и, перекинув его руку себе через спину, повел в сторону выхода.

«…возможность получить преимущество в войне…»

Что сделала плохо Анна’Бри? Она мирно жила в своем ледяном дворце столько лет, что Империя для неё была не старше младенца.

«…Мой принц. Придет время

Но, ради своих целей, Император подписал ей смертный приговор. И все только ради того, чтобы получить «возможность получить преимущество в войне».

В пространственном кольце Хаджара лежало ядро сидхе, погибшей только потому, что она обладала тем, что было нужно Империи.

И в чем же тогда разница между Ядром Сидхе и Солнечной Рудой Лидуса?

Ради этой треклятой возможности, родина Хаджара была залита кровью, а его семья разрушена.

Проклятые интриги…

— На поиски гробницы Декатера, — с трудом ответил Хаджар.

— Но…

— Мы не побежим, как псы.

Эйнен промолчал. Он, как и Хаджар, был готов отправиться с другом на войну хоть против всей Империи.

И, возможно, скоро так оно и будет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 690**

Раны, полученные Хаджаром, пусть и нанесенные Императорским клинком, затянулись уже через каких-то два часа. Все же, в ударах Анис не содержалось ни мистерий, ни энергии, так что повреждено оказалось лишь физическое тело.

А для истинного адепта такие травмы, особенно при учете хорошей техники укрепления плоти и лекарствах, не представляли практически нулевую угрозу.

С гор, где был эпохами спрятан Грэвэн’Дор, друзья спускались несколько дней. Они не хотели столкнуться по дороге с Ледяным Гигантом или какой-нибудь другой тварью, которых могли пробудить Ключ и Карта.

Все эти два дня, проведенные в ледяной пустыне, где в роли барханов выступали заснеженные горные пики, друзья почти не разговаривали.

Каждому нужно было обдумать произошедшее.

Хаджар, длительное время испытывавшие незнакомые для себя чувства по отношению к Анис, внезапно понял, что пока еще не встретил настоящую любовь.

Человека, с которым он бы прошел через любые преграды и препятствия. С которым смог бы прожить века и тысячелетия.

Истину говорили, что настоящая любовь на пути развития почти так же редка, как вишня, цветущая в самых холодный месяц зимы.

То, что Хаджар испытывал к Анис, родилось из простого плотского влечения. Девушка внешне полностью соответствовала вкусу Хаджара.

К тому же она владела мечом — шла по тому же пути, что и сам Хаджар. И она была сильна, что всегда восхищало Хаджара в противоположном полу.

Неудивительно, что он спутал влечение, симпатию и уважение с чем-то, сродни любви.

Но, чем больше времени он с ней проводил, тем отчетливее понимал — Анис Динос не смогла избежать той участи, что миновала самого Хаджара.

Возможно с ней не было таких же друзей, как Сера и Неро. Она не обладала Учителями и Наставниками, как Южный Ветер, Мастер, Тень Бессмертного мечника и, разумеется, достопочтенный предок Травес, последний из племени Лазурного Облака.

Все эти люди (и дракон) помогли Хаджару удержаться от того, чтобы в поисках мести не стать отражением. Отражением Примуса.

Анис Динос, увы, не смогла.

Может быть она еще не окончательно потерялась среди кривых зеркал собственного дяди, но уже падала в бездну. И Хаджар не знал нужных слов, чтобы ей помочь.

А может, уже и не хотел…

Бредя среди снегов, спускаясь все ниже и ниже к пустошам, он чувствовал пустоту. Будто у него забрали что-то важное и ценное. Лишили какой-то цели.

Все же не было смысла отрицать, что Анис являлась для него подобием маяка. Ориентиром, на который, оглядываясь, можно было продолжать свое путешествие к цели.

Теперь же все, что он испытывал по отношению к ней — немного участия и жалости.

Несложно догадаться, какая судьба ждала Тома и Анис по возвращению в клан.

— Они собирались убить Дору.

Хаджар обернулся.

В данный момент они уже стояли у подножия горного хребта. Вместо снега и скал их вновь окружала высушенная сухими ветрами земля, пожухлая трава и редкие низенькие деревья.

За несколько дней путешествия, Пустоши остались точно такими же, как и прежде.

— Тоже догадался? — Хаджар едва успел пригнуться.

Азрея, обрадованная появлением двуногого товарища, сорвалась в прыжке и напрыгнула ему на плечи. Тигрица сама по себе весила немало, а учитывая еще и инерцию прыжка…

Не рискуя принять подобную махину на недавно пронзенное насквозь тело, Хаджар увернулся. Азрея, пролетев у него над головой, приземлилась на землю. Зажмурившись, она едва было её не лизнула в приветственной манере.

Вовремя остановившись, белая тигрица недовольно фыркнула, уселась на пятую точку, обвила себя хвостом и склонила голову на бок.

— Ну ладно, ладно, — улыбнулся подошедший к ней Хаджар. — Я тоже очень рад тебя видеть, пушистая.

Он попытался обнять её за могучую шею, но Азрея, оскалившись, зарычала и отвернулась.

— Ну не дуйся, — засмеялся Хаджар. — меня тут недавно мечом проткнули. Мало ли чего…

Азрея, не поворачивая морды, зыркнула на Хаджара. Убедившись в том, что тот не лжет, Азрея потянулась носом к груди двуногого.

Тщательно его обнюхав, она снова фыркнула и ткнулась Хаджару в плечо.

Кроме как: «Сам виноват», это перевести было сложно. Тем не менее, убедившись в недавнем ранении, тигрица уняла свой темперамент и позволила Хаджару погладить себя за ухом.

— Умница, Азрея, умница, — приговаривал Хаджар. — Были какие-то проблемы.

Тигрица, мурчащая от удовольствия, кивнула в сторону небольшого холмика. Во всяком случае, так сперва показалось Хаджару. Но при более внимательном осмотре холмик превратился в груду из тел.

Причем, помимо различных порванных на куски монстров с явно выкушеными Ядрами, Хаджар заметил пару человеческих конечностей.

При этом лошади, оставленные Азрее на сохранении, мирно паслись вокруг воткнутых в землю колышков

— Не пришли еще, значит, — прошептал Хаджар.

Но, оно и к лучшему. Что для них, что для Азреии и двух друзей. Кто знает, как тигрица отреагировала бы на приход трех аристократов без её двуногого товарища. И, кто знает, какие артефакты остались еще у Марнилл и Диносов.

Эйнен, к моменту как Хаджар закончил выяснять отношения с Азреей, успел отвязать свою Пустынную гнедую и подвести ей к товарищу.

— Ласканцы? — спокойным тоном, спросил островитянин.

Улыбка мигом сошла с лица Хаджара. Азрея, почувствовав напряжение двуногого друга, тоже напряглась и подобралась. Тигрица, заозиравшись по сторонам, била хвостом по земле и низко рычала.

— Вряд ли они, — покачал головой Хаджар. — Скорее всего — интриги кланов.

Эйнен, говоря о том, что кто-то собирался убить Дору, имел ввиду вовсе не пару Диносов.

Сразу после того, как вскрылась настоящая причина их похода в Пустоши, происходящее начало казаться какой-то несуразностью. И вовсе не вылазкой за имеющим стратегическое значение объектом.

Начать с того, что появление Ледяного Гиганта, способного на корню пресечь все экспансию, стало неожиданностью для Диносов и Марнил.

В то, что глава клана Хищных Клинков мог отправить неугодных себе потомков правящей семьи в заведомо самоубийственную авантюру — в это верилось легко.

Но тот факт, что на подобный шаг решился Король Эльфов? Хаджар, сколько не думал, не мог найти ни одного резонного мотива такого поступка.

Старый эльф души не чаял в Доре. Да если бы хоть один волосок упал с её головы, то от гнева Короля Эльфов сотряслась бы вся Империя.

И первым, на кого указал бы перст Короля, стали именно Хищные Клинки. И все это на фоне приближающейся войны?

— Очень сложная интрига, — Эйнен вскочил в седло и проверил, крепко ли держится плед, заменявший постель и плащ. — Получается, в любом случае, устроивший её останется в плюсе.

— Действительно, — согласился Хаджар. Азрея, опустившись на живот, позволила взобраться себе на спину. — Тот, кто её готовил потратил немало сил, времени и средств.

— И этот некто обладает огромным количеством связей в правящих кругах — и должников.

Хаджар быстро окинул Эйнена оценивающим взглядом. Пират, в отличии от своего варварского друга, в интригах и скользких приемах чувствовал себя как рыба в воде.

— Если бы Дора действительно умерла, — продолжил Эйнен. — то было бы два исхода.

— Битва с Хищными Клинками — плюс для Ласканцев, — подхватил Хаджар. — Борьба Эльфов с Императорской семьей — плюс для Ласканцев.

Эйнен «кивнул».

— Кто бы не стоял за кулисами, он позаботился о том, чтобы все нити привели в итоге в Ласкан, — сказал он.

— А еще, он достаточно приближен к власти и семи великим кланам, чтобы справиться с такой сложной манипуляцией, — протянул Хаджар. — Чего стоило только ограничить артефакты для аристократов. Что-то я сомневаюсь, что в Империи не найдется сокровища, способного сходу уничтожить Анна’Бри.

Друзья, бросив прощальные взгляды на ледяные горы, сорвались с места в карьер.

Какое-то время они скакали молча, а затем хором произнесли:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 691**

Сидя около костра, Хаджар вглядывался в его отсветы. Рядом в глубокой медитации сидел Эйнен. Они условились тренироваться поочередно. Благо, истинным адептам уже не требовались физические упражнения (за редким исключением) для развития.

Фраза — в здоровом теле, здоровый дух, менялась для них с ног на голову. Чем сильнее дух — энергетическая составляющая, тем здоровее и сильнее бренная плоть.

До определенных пределов, разумеется. Чтобы пойти дальше адепту требовались техники усиления плоти. Но даже без них истинный адепт, чей дух достаточно окреп, никогда не болел, всегда оставался чистым.

Хаджар уже забыл, когда он принимал ванну не ради удовольствия, а из-за необходимости.

— Клятые Тарезы, — Хаджар бросил в костер сухую ветку.

— Полностью с тобой согласен, Хаджи.

Хаджар вздрогнул.

В искусстве подобраться незамеченным Повелитель Кошмаров оставил Эйнена далеко позади себя. Он приближался так же незаметно, как и сами кошмары. И, собственно, если уж появлялся, то появлялся эффектно. Так, чтобы запомниться надолго.

Как и сам кошмар…

— Ты хоть когда-нибудь оставишь меня в покое? — пряча лицо в ладони, устало вздохнул Хаджар.

Хельмер на этот раз заявился не с вином, а с… багетом. Сидя у костра, он, подперев щеку серой, когтистой ладонью, держал на вытянутой палочке ломоть багета.

Проклятый демон жарил хлеб!

— Покой — понятие растяжимое, — с насмешкой, заметил Хельмер. — Но Тарезы в этот раз превзошли сами себя.

Хаджар прищурился. Его поразила немного пугающая догадка.

— Ты не знал?

— К моему собственному разочарованию, — сверкнули алые глаза. — вопреки твоим ожиданиям, я вовсе не всезнающий.

Хельмер вытянул багет из огня. С предвкушающей улыбкой отломал кусочек, закинул в рот и, прожевав, выплюнул. Все это действо он сопровождал отборными ругательствами.

— Что? Не вкусно?

— Нет, проклятье, я просто в восторге, Хаджи, — Хельмер швырнул хлеб в огонь. Тот исчез в обрадованном таком подарке пламени. — Особенно я в восторге от того, что ты не только Ядро Анна’Бри с собой прихватил, но еще и щепку из посоха Пепла.

Тепер пришел черед Хаджара ругаться. В тот момент, когда сидхе погибла (по собственной глупости), то Ядро очень удачно приземлилось прямо на артефакт-щепку.

— Вернуть не хочешь? — единственный видимый из-под шляпы глаз Хельмера уставился прямо на Хаджара.

Расстаться с артефактом, выстрел которым может отправить к праотцам существо уровня Анна’Бри.

Разумеется Хаджар не хотел. Но и выбора у него не было.

— Держи, — на вытянутой ладони Хаджара сформировалась щепка.

Хельмер и бровью не повел, как могущественный осколок посоха исчез. Причем полностью. Он не оставил следа, по которому можно было бы определить, что тот пропал в пространственном артефакте.

Нет, щепка попросту стерлась из этой реальности.

Такого Хаджар еще никогда не видел.

И, если честно, произойди это пару недель назад, когда он еще не достиг уровня Пика Небесного Солдата, то вряд ли бы смог заметить.

— Ты помнишь наш уговор, Хаджи? — Хельмер, будто ему было холодно, придвинулся к костру и вытянул ладони.

Куда при этом делась кровавая сфера, которую демон всюду таскал с собой — Хаджар не знал.

— Да-да. Я должен тебе за помощь.

— Это само собой, — и вновь эта жуткая, навевающая кошмары улыбка. — Но я о другой нашей сделке. О Тарезах. Тех самых, из-за которых чуть не погиб.

— Я…

Хаджар начал было говорить, но осекся. Внезапно ему стало понятно, почему Марнил и Диносы заключили союз с Эйненом и Хаджаром.

Просто потому, что Хаджар, с момента появления в школе «Святого Неба» успел изрядно насолить дому Тарезов. Изрядно, конечно, на минимальном уровне.

Не том, о котором мог бы задуматься глава, ну или кто у них занимался данной интригой.

Но это было уже почти год назад. За это время Хаджар успел немало повеселиться в столице и её окрестностях. И, разумеется, такие титаны, как Тарезы, не могли не узнать, благодаря кому в Даанатане появилась карта к гробнице Декатера.

Точно так же, как не могли они не узнать, кто повинен в том, что орки степей Ласкана вновь начали кочевать.

— Вижу, мысли посетили тебя правильные, — хмыкнул Хельмер. — Намечается позитивная тенденция, Хаджи. Чем больше будет тебя посещать таких мыслей, тем, глядишь, меньше старику Хельмеру придется беспокоится о своем работнике.

— А ты прям места себе от беспокойства не находишь.

— Представь — поседел от стресса, — демон слегка приподнял шляпу, демонстрируя редкие, белые волосы. — Все думаю, как же там мой работничек. Уж не натворил ли чего. А то инвестировал я в тебя достаточно, а вот про Тарезов пока ничего так и не выяснил.

— Я и сам пока еще ничего не выяснил, — процедил Хаджар. — К тому же ты говорил, что они себя проявят на турнире. А до него еще достаточно времени.

Хельмер окинул Хаджара взглядом алого глаза, а затем посмотрел на ночное небо. Сегодня, из-за слишком яркой луны, почти не было видно звезд.

— И за что мне такое наказание, — наиграно трагичным голосом прошептал Хельмер. –напряги извилины, Хаджи. Если их тебе еще не все выпрямили. Голову бы поберег — а то железкой размахивать ты горазд, а мозги включаешь, только когда жаренным пахнет.

— Если ты о том, что Тарезы включили меня в свою интригу и собираются убить — об этом я уже догадался.

— Да неужели? Ну тогда пациент скорее жив, чем мертв! Еще не все потеряно для тебя, Хаджи! Может и вырастишь великим интриганом! Ну, знаешь, таким — причудливым и старым. Будешь там вино попивать, мальчиков молодых на ложе укладывать. Вот не знаю почему, но все великие интриганы обычно любят молодых мальчиков. Не знаешь, случайно, почему?

— Ты всегда так много говоришь?

— Только когда его хороший собеседник, — пожал плечами демон.

Хаджар поправил полено в костру. То уже почти перегорело, а значит скоро нужно будет будить Эйнена. Тот, в данный момент, известно чьими стараниями находился вовсе не в глубокой медитации, а в таком же глубоком сне.

— Ты забрал щепку, чего тебя еще здесь держит.

С Хельмера, как это обычно и бывало, разом слетела вся наигранная дурашливость.

— Хочу предложить тебе новую сделку и…

— Не стоит напрягаться, — перебил Хаджар. — Я их уже столько с тобой заключил, что начинаю чувствовать себя глупцом, влезающим в долги к ростовщику.

— На этот честный обмен, Хаджи, — Хельмер поднялся и отошел поглубже в тени ночи. Теперь виден был лишь его мерцающий алый глаз. — Отдай мне ядро сидхе, а я, в свою очередь, сделаю так, что Лидусу никто и никогда не посмеет причинить вреда.

Над лагерем повисла тяжелая тишина. Лишь треск горящих поленьев и песни цикад нарушали её.

— Нет, — ответил Хаджар.

— Подумай…

— Нет, — повторил Хаджар. — Ядро я тебе не отдам.

— Кроме меня, Хаджи, твоей родине никто не поможет.

Хаджар повернулся ко тьме, в центре которой горел алый огонек.

— Лидус не нуждается в помощи демона. Точно так же, как мне претит сама мысль о том, чтобы заключить с тобой хоть одну новую сделку.

Демон засмеялся.

— Глупец! Думаешь Анис Динос сохранит твою тайну? Стоит ей сказать одно слово, и сотни воинов Хищных Клинков и Марнил придут на земли Лидуса. И уже не на моих, а на их условиях ты будешь отдавать ядро.

— Она этого не сделает, — покачал головой Хаджар.

— Да? И почему же, наивный ты мальчишка?

Теперь уже глаза Хаджара сверкнули мистическим, синим светом. Таким, который мог бы разорвать небеса и разломать землю.

— Потому что она знает, что если сделает это, то я отправлю к праотцам всех, в ком течет хоть капля крови Хищных Клинков! А если не хватит и этого, то сожгу до тла всю Империю!

И вновь тишина.

А затем смех.

— Я сделал хороший выбор с работником.

И демон исчез.

Хаджар остался один на один с пылающим костром. Почему-то в нем он теперь видел не хаотичный танец языков пламени, а силуэт своей сестры.

— Что, проклятье, происходит?!

Хаджар снова вздрогнул. На этот раз — от неожиданности. Рядом с ним на ноги вскочил Эйнен. Призвавший Теневую Обезьяну и Дух-КопьеКлык, он озирался по сторонам.

Ему вторили рычащая Азрея и пугливо фырчащая гнедая.

— Хельмер приходил?

— Хельмер? — переспросил Эйнен. — Да раздери этого демона морская звезда! Мне приснился самый жуткий сон, который я видел! Полюби его мертвый енот! Отец его выбритый налысо, изнасилованный осьминогом, сухопутный служивый. Мать его…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 692**

Все следующую неделю Хаджар с Эйненом провели в путешествии по Пустошам. Не обладая информацией о расположении Ключа или Карты, они решили двигаться в направлении, по которому изначально отправились в Пустошах.

Скала «Голова Сокола», несмотря на то, что они ехали с постоянной скоростью в двести пятьдесят километров в час, все еще оставалась где-то вдалеке.

Пустоши оправдывали свою славу бескрайних территорий, на которых можно встретить самые разные чудеса.

И если первая половина утверждения легко подтвержадалась на практике, то вторая… С этим все было куда сложнее.

За неделю пути друзья так и не встретили ни одного чуда. Зато других учеников, бродячих монстров, развалин и даже Духов-Големов они повстречали в предостаточно количестве.

С кем-то они сражались, с кем-то разъезжались мирно, но в большинстве случаев слегка корректировали свой маршрут и избегали ненужных остановок.

Единственный раз, когда им пришлось обнажить оружие — огромная, восьмилапая, двуглавая змея, дышащая кислотой. Битва вышла жаркой — к ней даже Азрея присоединилась.

В итоге копилка друзей пополнилась Ядром монстра Древнего уровня. Да, разумеется, они одолели его с поддержкой Азреи, так же стоящей на уровне Древнего монстра, но даже так — достижение небывалое.

Особенно с учетом, что всего полтора года назад этот самый Древний монстр стал бы для них последним, что они увидели бы в своей жизни.

Учеников друзья объезжали. Смысла в сражении с заведомо более слабыми противниками они не видели. А те, в свою очередь, ощущая ауры Хаджара и Эйнена (которые те специально не сдерживали) предпочитали отъехать по дальше.

К тому же несколько дней назад закончилась фора школы «Святого Неба» и в пустоши хлынула лавина учеников из других школ.

Можно было смело утверждать, что в Пустошах в данный момент собрались лучшие представление текущего поколения.

Те же, кто не подходил под критерии, гении из гениев — их на всю Империю набралось бы не больше пятидесяти человек.

Речь, разумеется, шла про личных учеников школы Талой Воды, Быстрой Мечты и Святого Неба. Ну и еще полтора десятка на тех, кто предпочитал известности уединение.

В нынешнем испытании они участия не принимали и полностью покажут себя лишь на турнире Двенадцати.

— Чувствуешь? — спросил Эйнен.

Хаджар кивнул.

— Давай подождем, — предложил он.

Островитянин размышлял недолго.

— Бегать смысла нет, — согласился он.

Остановившись, друзья развернули плед и поставили на него несколько бутылок с недурным вином. По краям расставили восемь пиал.

Хаджар, взглядом, попросил Азрею не вмешиваться. Та, недовольно заурчав, моментально превратилась в небольшого котенка и скрылась в пожухлой траве.

Гнедая Эйнена, руководствуясь привычкой, отправилась следом за спрятавшейся тигрицей.

Хаджар, забив трубку душистым табаком, закурил. Эйнен же, откупорив разделочным кинжалом бутылку вина, налил себе в вино ароматной, алой жидкостью.

Гости не заставили себя ждать. Появившись из-под холма семь всадников вскоре подъехали к друзьям. Каждый из них — Рыцарь Духа, находящийся на Пиковой стадии. Одним словом — максимально допустимая сила при нынешних условиях.

Все, что странно для мира боевых искусств, мужчины. Самый молодой — лет двадцати, в то время как остальные — неопределяемого возраста. Им могло быть как три десятка лет, так и все три века. Если не больше.

Семерка, что примечательно, передвигалась верхом на черных зверях. С густым мехом, эти двухметровые кошки ступени Короля, выглядели не только быстрыми, но и весьма могущественными.

— Вы ждали нас? — спросил первым спешившийся адепт.

Высокий, но худой и даже сухой. Закутанный в серый плащ — такой же, как и у остальных. На груди он носил медальон какой-то школы, герб которой Хаджар не то что не узнал, но и не нашел в памяти нейросети.

Это могло означать только одно — школы либо не существовало, либо, что вероятнее, она была создана чуть больше недели назад.

— Вы припозднились, — Хаджар выдохнул колечко дыма. Он так и не научился делать их такими же четкими и красивыми, как получалось у Неро. — Садитесь, выпейте вина.

Эйнен приподнял пиалу в приветственном жесте.

Остальные адепты не спешили спешиваться. Из седел они выбрались только когда их предводитель (ну, а кем он еще мог быть) уселся к пледу и взялся за пиалу.

Хаджар, проявляя себя как гостеприимного хозяина, налил воину вина. Тот отпил, причмокнул губами и уважительно кивнул.

— Редко когда выдается выпить такого вкусного вина.

— Угощайтесь, — предложил Хаджар. — Сами мы редко пьем. Так что все, что видите — все ваше.

Только после этого оставшиеся шесть Рыцарей, сев на траву, подняли пиалу. Им уже, в свою очередь, налил терпкого напитка их предводитель.

— Меня зовут Гурт. Я из клана Мертвой Луны.

Клан Мертвой Луны… О нем слышали многие, но почти никто и никогда не говорил вслух. Самое существование этого клана шло вразрез с политикой Императорской семьи, но поделать правители ничего не могли.

Мертвая Луна была выгодна и полезна всем. Особенно в среде аристократии и дворянства. Да и вообще — везде, где не было принято самостоятельно марать руки в крови неугодных.

На такой случай у них всегда имелись контракты воинов клана Мертвой Луны.

Убийц, если одним словом.

Кто-то говорил, что они обитали в болотах Перейса — непроходимых земель. Кто-то, что в горах Голодного Тумана — таких же гиблых земель, где даже звери и птицы не жили.

В общем — своем местонахождение убийцы скрывали весьма тщательно. Хотя услуги этих умельцев стоили столько, что позволить их себе могли лишь немногие.

— Контракт заключен только на меня? — спросил Хаджар.

Гурт достал из-за пазухи два свитка. Каждый — скреплен печатью, оставленной на волшебном воске.

— Хаджар Дархан, — прочитал он на первой печати. — Эйнен с островов, — значилось на второй.

Островитянин воспринял известие с неизменным ледяным спокойствием, граничащем в чем-то с безразличием.

— А кто заказчик?

— Если вы знаете кто мы, то должны знать и то, что такая информация разглашению не подлежит.

Хаджар с уважением кивнул. Мертвая Луна славилась не только убийствами, но и своим кодексом чести, который они не нарушали ни при каких обстоятельствах.

Ты мог быть хоть богаче главы дома Тарезов, но у тебя не получилось заказать у Мертвой Луны молодую мать, ребенка, практикующего, простого смертного или того, кто никогда в жизни не брал оружия — простого ремесленника.

Более того. Ходили легенды, что те, кто обращался к Мертвой Луне с таким заказом, в последствии обнаруживались насаженными на кол на площади ближайшего города.

Мертвую Луну, к примеру, можно было купить, но нельзя — перекупить. Они никогда не раскрывали тайн своих клиентов — и, если их удавалось схватить, мгновенно совершали самоубийство.

В своей извращенной манере, но они следовали понятию чести, за что и снискали уважение во всей Империи.

— И вот мы здесь.

— И вот мы здесь, — немного печально повторил за Хаджаром Гурт. — Знаешь, Дархан, я всегда сужу не по словам заказчика, а по тому, что видят мои глаза.

— И что видят твои глаза сейчас?

— Человека, с которым я не хочу биться.

Хаджар не стал оскорблять Гурта такими словами, как «так и не бейся». Вместо этого он отсалютовал на Имперский манер и в знак уважение слегка поклонился.

— Отдай ядро, Хаджар Дархан.

— И ты отпустишь нас миром?

Гурт отпил вина.

— Этого я сделать не смогу, — ответил он. — Но я клянусь, что оставлю вам жизни. Пусть вы и не сможете идти по пути развития, но вы продолжите дышать. Миру, Хаджар Дархан, что бы ты не думал, требуются не только воины. Нет ничего зазорного в жизни смертного фермера.

Хаджар посмотрел в серые глаза убийцы.

— А ты бы согласился?

Гурт слегка печально вздохнул.

— Скажи имя того, кому я могу принести твои последние слова, Хаджар Дархан.

— Прости, Гурт, но сегодня я к праотцам не собираюсь.

Следующие пять минут члены Мертвой Луны молча допивали вино, а Хаджар докуривал табак в трубке. Когда бутылки опустели, а из трубки высыпался пепел, Гурт поднялся на ноги.

— Тогда начнем.

С этими словами он обнажил два изогнутых кинжала. Шестеро воинов повторили его движения. Каждый из них был так же вооружен похожей парой кинжалов.

Хаджар и Эйнен поднялся на ноги.

Вот только оружия они обнажить не успели.

На севере, в стороне, где находилась Голова Сокола, в небо ударил широкий столп синей энергии. Пробив собой облака, он рассеялся в небе.

— Ключ найден! — прогремело над Пустошами.

Хаджар выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 693**

Первым в бой сорвался Гурт. Если движения Анис были легкими и плавными, как у кошки, то Гурт двигался совсем иначе.

Будто змея, или рептилия, которая кажется медленной, но на деле в момент броска оказывается стремительнее арбалетного болта, покинувшего лоно.

Окутанные зеленым свечением кинжалы Гурта прошли в сантиметре от сразу двух смертельных точек на теле Хаджара. Тот, разорвав дистанцию, ударил стопой по земле.

От удара пиалы подскочили. Ближайшая оказалась как раз на нужном расстоянии.

Хаджар ударил по ней тыльной стороной ладони. Керамический снаряд ударил в лицо Гурту. Ослепив убийцу на долю секунду, он заставил Гурта сделать несколько шагов назад.

— Четыре три, — отдал он странный приказ.

Но через пару мгновений все встало на свои места.

Напротив Хаджара, считая Гурта, оказалось четыре убийцы. Лицо каждого из них было скрыто под маской в форме красной луны. Тонкие прорези для глаз — вот и все, что нарушало её монолитный орнамент.

Эйнен, стоящий внутри Теневой Обезьяны, держащей в лапах его Дух-КопьеКлык, оказался перед тремя такими же бойцами.

— Смотри, мой лысый друг, они думают, что я круче.

— Скоро они изменят свое мнение.

Эйнен взмыл в воздух. Почти четырех метровая обезьяна раскрутила над головой копье. В очередной раз Хадажру посчастливилось увидеть всю мощь техники «Скалистого Берега».

Широкая береговая линия со скалами и бушующими волнами, обрушилась на головы трех убийц.

— У тебя нет времени беспокоится о друге!

Гурт скрестил кинжалы. Зеленое свечение вокруг них вспыхнуло с новой силой. Сами клинки были не длиннее тридцати сантиметров. Лишь недавно свечение покрывало их точно по контуру лезвия, но теперь постепенно вытягивалось в высоту, пока не превысило отметку в полтора метра.

— Первый Танец: Прыжок Кузнечика!

Разводя руки в разные стороны, Гурт послал вперед слетевшее с кинжалов зеленое свечение. И, казалось бы, оно ничем не отличалось от простого перекрестного разреза. Вот только в нем не чувствовалось мистерий уровня Оружия в Сердце, так что крест не был разрезами.

Более того, двигался он совсем не по прямой, а зигзагом, что внешне действительно напоминало прыжки кузнечика. И, что пугало куда сильнее, трава, которой он касался, за доли секунды проживала свой жизненный цикл.

Она вытягивались почти до колена, затем начинала желтеть, потом покрывалась коричневыми пятнами, и напоследок буквально на глазах истлевала, пока ветер не поднимал исчезающую пыль.

Земля, оцарапанная техникой, мгновенно покрывалась глубокими трещинами, а её поверхность желтела. Как если бы её тысячи лет обдували сухие ветра, а последний дождь прошел здесь в эпоху Ста Королевств.

Хаджар не ощущал от техники, использованной убийцей, какой-то сокрушительной силы. Она совсем не походила, но все то, с чем он сталкивался прежде.

— Спокойный Ветер!

Столп нисходящего потока воздуха ударил по площади, диаметром в сорок метров. Земля мгновенно просела почти на ладонь в глубину.

Вторая стойка «Меча Легкого Бриза» справилась со своей задачей. Она замедлила зигзагообразное продвижение зеленого креста. Гурт, держащий связь с техникой, слегка пригнулся от давления.

Краем периферийного зрения Хаджар увидел несколько черных теней. Остальные члены Мертвой Луны обходили его с разных сторон.

Опять же — до этого он даже не видел их движений. И, если бы не Спокойный Ветер, то скорее всего погиб бы еще до того, как попытался защититься от «Прыжка Кузнечика».

Вот только у Спокойного Ветра имелись не только сильные стороны, но и слабые. И если раньше Хаджар мог с ними мириться, то в подобной битве он не рискнул бы опираться, но вторую стойку техники Травеса.

Спокойный Ветер позволял Хаджару использовать и другие стойки, вот только энергии из Ядра он вытягивал пропорционально количеству противников, которые боролись с его давлением.

На этот раз Хаджар столкнулся с четырьмя Пиковыми Рыцарями Духа. Так что каждая секунда Спокойного Ветра отнимало у него половину от использования «Черного Ветра».

Ударив стопой по кисти ближайшего убийцы, Хаджар, используя полученную опору, оттолкнулся. Он, вертясь веретеном, перелетел через голову убийцы.

Хаджар уже рассчитывал посмотреть, какой эффект возымеет прямое попадание зеленого креста Гурта. Но в самый последний момент перед попаданием в тело несчастного убийцы, техника сделала очередной зигзаг и, обогнув его, оказалась в опасной близости от Хаджара.

Не рискнув принимать её в жесткий блок, он сделал яростный, полный мощи и силы, рубящий удар.

— Черный Ветер!

Ревущий дракон, созданный мистериями Духа Меча и энергией, сорвался с лезвия его меча. Оставляя в земле глубокую, метровую полосу, он вгрызся клыками и когтями –ударами меча, в сердцевину креста.

Лучший и самый могущественный из ударов Хаджара, смог на несколько мгновений затормозить технику Гурта. Дракон боролся с зеленым крестом, но, с каждым ударом сердца, техника Хаджара ослабевала. Она истлевала, трескалась и постепенно исчезала внутри Реки Мира.

Будто кто-то или, вернее, что-то её сильно старило. Подвергало не гниению или отраве, а самому времени.

А в это время в спину Хаджару уже устремилась еще одна пара окутанных жуткой энергией кинжалов. Окаймленный серебром туманный плащ Хаджара, следуя мысленному приказу Хозяина, обвил запястья не ожидавшего подобного убийцы и отправил его в полет.

Окончился он в ногах четвертого члена Мертвой Луны. Вместе они кубарем покатились под откос, а Хаджар, влив в технику заряд силы, мгновенно разорвал с ней связь.

Вспыхнувший энергией черный дракон исчез во вспышке энергетического взрыва. Тот, отбросив гурта и второго убийцу в сторону, дал возможность Хаджару собраться с мыслями.

Те, с кем он сражались, были чем-то невероятным. Их стиль боя выглядел совсем не так, как у остальных адептов.

Они не использовали могущественные, переполненные силой техники. Они не носили тяжелой, громоздкой брони. Даже их кинжалы и те, находились на уровне Небесных артефактов.

Но при всей кажущейся простоте, каждый удар, каждое движение убийцы было пропитано смертью.

— Можешь гордиться, Хаджар Дархан, — Гурт поднялся на ноги. Заведя руку за пазуху серых одежд, он достал такую же, как и у остальных, маску и надел её на лицо. — Ты пятый Небесный Солдат, кто заставил меня надеть маску и использовать второй танец.

Четыре убийцы, вновь встав в ряд, хором произнесли:

— Второй Танец: Лунное Перо!

А после этого мгновенно исчезли. Не пропали из поля зрения, а именно исчезли. Хаджар не то что не видел их передвижения, но не чувствовал присутствия аур в потока энергий.

Это могло означать только одно — они не только двигались с невероятной скоростью, но еще и полностью скрыли свое присутствие.

На голых инстинктах Хаджар успел вскинуть в защитном жесте левую руку. Он понятия не имел, был ли это Гурт или кто-то другой из четверки убийц.

Кинжал, окутанный зеленой энергией, рассек броню зова. Он прошел сквозь неё так легко, будто после поглощения девяносто девяти капель расплавленного Небесного Метала его Зов не шагнул на уровень крепости Небесного артефакта.

Все так же, руководствуясь инстинктами, развитыми за тысячи боев, Хаджар ударил мечом наискосок. Туда, где по его мнению, должен был оказаться вновь исчезнувший убийца.

Алые капли упали на пожухлую траву, а периферийное зрение Хаджара уловила размытое пятно, кружащее вокруг него.

Четыре убийцы бегали вокруг него так быстро, что их невозможно было уловить взглядом.

Запредельная скорость.

Скорость, подкрепленная техникой сокрытия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 694**

— Твоя броня, — прямо из воздуха, как в открытую дверь, шагнул Гурт. Хаджар узнал его по голосу. — Я еще не видел ни одну броню, которая смогла бы удержать удар Пера Лунной Птицы.

Хаджар посмотрел на то место, куда пришелся разрез убийцы. Нарукавник, созданный из черного тумана и обрамленный узором серебра, постепенно восстанавливался.

При этом Хаджар не сомневался, что даже одного пореза хватило бы, чтобы отправить его к праотцам.

Этим и объяснилась скудность техник и внешняя слабость их применения. Большая часть сил убийц уходила на поддержание зеленого свечения — Пера Лунной Птицы.

— Отдай её нам вместе с Ядром, и мы не только оставим тебе не только жизнь, но и возможность к пути развитию.

— Прости, — ответил Хаджар. — но это не броня, а мой Зов.

— Зов? — кажется, Гурт был действительно удивлен. — Я бился с сотней воинов, обладающих Зовом, но еще никогда не видел подобного твоему.

Хаджар, краем глаза наблюдая за тем, как сражался Эйнен, чья Теневая Обезьяна была заточена в броню Радужной Чешуи, понимал о чем говорил Гурт.

Зов Хаджара не просто давал ему силы, но каким-то образом он находился в симбиозе с техникой «Пути Среди Облаков».

Как это было возможно — Хаджар не то, что не знал, но даже примерно понять не мог.

— Взять его! — скомандовал Гурт.

Сперва Хаджар приготовился к атаке невидимых убийц, но тут же понял, что команда была отдана вовсе не им. Семь черных молний сверкнул в пространстве. Острые когти и клыки едва не коснулись Хаджара, но их тут же сбило ревущее белое пламя.

Азрея, в одиночку сбив в полете семерых черных кошек, понеслась с ними по полю. Их битва, настолько быстрая, что Хаджар едва успевал замечать размытые силуэты, больше походила на столкновения разных красок, нежели на сражение зверей.

Но, что поражало гораздо больше, Азрея, пусть и на стадии Древней, в одиночку сражалась сразу против семерых кошек стадии Короля. И, судя по всему, она не чувствовала себя в проигрышной позиции.

— Ты меня так пристыдишь, — улыбнулся Хаджар.

Гурт, повернувшись в сторону сражающихся зверей, издал какой-то непонятный звук. Толи присвистнул, толи как-то странно засмеялся.

— Ты полон загадок, Хаджар Дархан, — и сразу же после этого Гурт снова исчез.

Хаджар приготовился отражать удар. И тот не заставил себя ждать.

Окутанный зеленым свечением кинжал появился прямо около его ног. Вместе с ним из воздуха вынырнул и силуэт серого убийцы.

Маска красной луны сверкнула в лучах восходящего солнца.

Хаджар, крутанув клинок, отбил удар и уже собирался использовать технику, как ему мгновенно пришлось уклоняться уже от другого клинка, выстрелившего ему прямо в затылок.

Наклоняясь и уходя из-под удара, Хаджар потерял из виду первого атакующего. В итоге он так и не успел применить техники, да и времени ему на это не давали.

Стоило ему увернуться от клинка, бившего в затылок и попытаться задеть мечом нападающего, как уже очередной кинжал едва не вспорол ему живот.

— Проклятье, — зарычал Хаджар.

Если бы кто-то наблюдал со стороны за этим боем, то Хаджар выглядел бы как бьющийся в клетке зверь. Он уклонялся от светящихся зеленым кинжалов, какие-то отбивал Черным Клинком, но все это только затем, чтобы в следующее мгновение вновь огрызаться на уже исчезнувшего противника.

При этом Хаджар не мог вырвать даже одного удара сердца из лихого ритма, чтобы применить даже самую слабую и быструю из техник «Меча Легкого Бриза». Не говоря уже про монструозный удар «Черного Ветра», который требовал несколько мгновений подготовки.

У Хаджара же даже одного не находилось.

Как бы ни был он быстр, четыре убийцы, пусть и немногим превышающие его скорость в стойке «Ветра» и подкрепленную мистериями Оружия в Сердце, брали числом.

Да, они не обладали сокрушающей мощью, но любой пропущенный удар, даже мельчайший порез, означал бы встречу с праотцами.

Как бы ни был ловок меч Хаджара, но ему приходилось отражать атаки сразу восьми клинков. Даже будь он обоеруким мечником, коих видел пару раз за жизнь, то все равно бы не успевал отражать такой натиск.

Хаджар, проскользив по земле, уклонился от секущего удара в живот. Сразу после этого, падая на песок, он пропустил укол в шею. Тот зеленым плющом просвистел над его лицом и тут же исчез в пустоте.

На земле отлежаться Хаджару не дали. Перекатом он ушел от гильотинного удара, так же наметившего целью гортань.

Тут же ударив ладонью по сухой земле, Хаджар взмыл в воздух. Под ним скрестились сразу четыре зеленых клинка, которые, если бы не отчаянный прыжок, пробили бы ему грудь и спину.

Хаджар оттолкнулся от запястья одного из убийц и, за почти полминуты стремительной схватки, это был первый раз, когда он смог использовать технику.

Быстрейшей в его арсенале была стойка «Весеннего Ветра». Но, по сути, это даже атакующей техникой не являлось. Лишь усиливало мистерии Духа Меча, добавляя к ним энергию.

Хаджар, за выигранный удар сердца, успел сделать три удара. Они предстали в образе трех призрачных драконов, каждый из которых на деле являлся разрезом, порожденным Оружием в Сердце.

— Защита! — прозвучал приказ.

Четыре убийцы, одновременно вынырнув из воздуха, встали плечом к плечу. С той же синхронностью, что и прежде, они выставили перед собой кинжалы.

Свечение сошло с их лезвий и, сформировав единый, огромный, плотный, зеленый кинжал, с легкостью рассекло трех драконов. Каждый из которых был способен, на деле, отправить незащищенного броней Рыцаря Духа к праотцам.

— Высокое Небо, — прошептал Хаджар.

Энергия утекала как сквозь пальцы. На поддержание Спокойного Ветра, с давлением которого убийцы постепенно справлялись, уходила прорва силы.

Хаджар, тяжело дышал, чувствовал, что в таком темпе его хватит еще на секунд тридцать, может сорок, но не больше.

А убийцы уже вновь сорвались в своем Втором Танце. Опять исчезнув, они закружили вокруг Хаджара. Очередной кинжал сверкнул где-то на уровне его пояса.

Опасным жалом, разрезая воздух и оставляя шлейф убийственного, зеленого свечения, он уже едва было не коснулся живота Хаджара.

Но в этот момент произошло что-то невозможное. Невозможное, с точки зрения простого адепта.

[Закончен полный анализ паттернов атаки противника. Закончен составления программы контрмер. Желаете передать управление? Для этого потребуется выделить 90%ов мощности нейросети, что вызовет задержку по указанной ранее задачи]

Все это, будто мысль, а не сообщение, пронеслось в сознании Хаджара. И, как и утопающий безрассудно хватается за любую возможность спастись, так же и Хаджар инстинктивно ответил:

— Да.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 695**

— Что…

Гурт еще никогда не видел, чтобы кто-то был способен так (!) двигаться. Кинжал его бойца должен был, без сомнения, ударить в нижнюю половину живота уставшего от боя Хаджара Дархана.

Удивительно, что Пиковый Небесный Солдат вообще сумел столько продержаться. Он даже заставил использовать Гурта построение Второго Танца — секретной техники Мертвой Луны, доступной лишь её адептам и никому более.

Многие Рыцари Духа и слабейшие из Повелителей не могли продержаться против их четверки и десяти секунд, тогда как Хаджар бился уже почти полминуты.

Адепты большого мира, вынужденные постоянно сражаться с самыми разными противниками, всегда опирались на мощь техник. Чем масштабнее и разрушительнее, тем лучше. И для них, не посвятивших себя тонкому искусству скрытного убийства одиночных целей, в этом был свой резон.

Но именно эта разрушительная мощь и становилась их уязвимым местом — без техник, вернее — времени на их подготовку, они были беспомощнее простого практикующего.

Лишь те, кто познал мистерии Оружия в Сердце, могли продержаться свыше десяти секунд. Но редко когда цифра доходила до двух десятков.

Здесь же — какой-то Небесный Солдат и полминуты.

Но, даже учитывая, что он умудрился огрызнуться слабенькой техникой, «Весенним Ветром», как расслышал Гурт, его уже ждали праотцы.

Против удара, направленного в уязвимую точку на животе, уставший Небесный Солдат не был способен уклониться.

Так думал Гурт.

Убийца, выполнивший триста сорок девять контрактов. Человек, отправивший к праотцам множество гениев, вставших на пути у Великих Кланов и так не встретивших день, когда их силы войдут в зенит.

И только сейчас, в свой тристапятьдесятый контракт, гурт испытал чувство, похожее на неуверенность. Неуверенность в том, что он может увидеть следующий рассвет.

Хаджар, ударив левым мыском по земле, приложил свой странный черный меч к корпусу и крутанулся на пятке. Сверкнуло отбитое лезвие кинжала. Шокированный таким неожиданным, незнакомым движением противника, боец Гурта на мгновение потерял равновесие.

Черный плащ Хаджара ожил и, вытянувшись, косой подсек ноги растерявшегося убийцы. Тот потерял опору и начал заваливаться на спину.

Хаджар же, не останавливая вращения, ударом все той же левой ноги, выбил один из кинжалов из рук падающего убийцы. Тот, теряя свое зеленое свечение, пролетел по воздуху и впился в плечо третьего бойца.

Самое удивительное, что Гурт был уверен — он еще не вышел из своего танца. А даже Пиковые Повелители не были способны увидеть или почувствовать члена Мертвой Луны, находящегося во Втором Танце. Только в момент нанесения удара таланты, как Хаджар, могли предугадать удар.

Но, каким-то образом, ударом ноги по кинжалу, Хадажр умудрился не только выстрелить им с пугающей точностью, но и попасть в невидимую цель. И это можно было бы счесть удачей, если бы не следующее движение Хаджара.

Его странный клинок, оторвавшись от груди хозяина, описал над его головой широкую арку. Сам же Хаджар, сгибая спину и колено, едва не прижимаясь спиной к земле, сделал очень странный маневр запястьем.

Его клинок, будто плеть, описал дугу и разрез, который сорвался с его лезвия, был не прямым, или изогнутым, а напоминал арку. Арку, которая охватила площадь, которую было не покрыть прыжком или уклонением.

Четвертому бойцу, чтобы заблокировать разрез, пришлось прервать Второй Танец. На жалкую долю секунды трое из четверых бойцов оказались не только видимы цели, но и полностью обездвижены.

И этого времени хватило недавно почти умершему Хаджару, чтобы сократить численный перевес.

Тот самый второй боец, который еще не успел упасть на землю, оказался полностью беззащитен. Не способный восстановить равновесия, не успевающий призвать Дух или понадеяться на помощь соратников, он завис в воздухе.

Меч Хаджара, закончивший описывать дугу, уперся острием в землю. Получив точку опоры, Хаджар крутанулся веретеном и, уперев стопу в землю, резко выпрямился.

Вынимая меч из земли и отправляя разрез в сторону Гурта, он, третьим ударом ноги, поразил предплечье убийцы.

Когда тело, пронзенное собственным кинжалом, зажатым в уже безжизненной руке, упало на землю, то за доли мгновения из пышущего жизнью юноши организм превратился в древнего старика.

А затем порыв ветра, оставляя лишь пустую маску, кинжал и серые одежды, развеял исчезающий прах.

Гурт, отклонив в сторону разрез, не мог поверить своим глазам. Хаджар не просто меньше, чем за удар сердца, заблокировал и вывел из Танца всех четверых убийц, но и смог ликвидировать одного из них.

Его движения… они были безумно просты. Такими, наверное, пользовались в уличных драках слабейшие из практикующих. Но при этом все эти движения применялись так, чтобы не потратить ни единой крупицы лишней энергии.

Они использовались в манере, когда тело не преодолевало ни миллиметра лишнего пространства. Оно использовало столько силы, сколько должно — не больше и не меньше.

Единственный раз, когда Гурт видел подобное мастерство — у одного из Наставников их клана. Безымянного убийцы Мертвой Луны.

Только он мог соединить в себе стиль аристократов, который им прививался с детства и способность к контролю тела и энергии уровня Безымянного.

Но перед ним стоял лишь Небесный Солдат! Как он был способен двигаться сражаться в той же манере, что пяти тысячелетний Безымянный, посвятивший пятьдесят веков своей жизни тому, чтобы прервать себя в живое оружие?!

— Защита, — скомандовал Гурт.

Трое бойцов мгновенно вернулись к нему.

Единственное, что обнадеживало Гурта, осознание, что Хаджар использовал какой-то артефакт. Такая внезапное перемена, подобное, заоблачное мастерство, доступное лишь единицам в Дарнасе, можно было объяснить лишь артефактом.

Что подкреплялось фактом ранений, полученных Хаджаром. Тело Небесного Солдата не было готово к подобным маневрам и нагрузкам.

По его рукам и ногам текли змейки крови. Несколько костей были явно сломаны, а сосуды в глазах полопались, что свидетельствовало о том, что долго в таком темпе тот не продержится.

Вот только…

Долго и не требовалось.

Хаджару хватит и пяти секунд, чтобы с таким мастерством отправить их всех к праотцам.

— Третий Танец, — скомандовал Гурт.

И, несмотря на то, что чести лицезреть Третий Танец, удостаивались лишь талантливейшие из Повелителей, никто из бойцов не спорил. Все они прекрасно понимали, чем грозит продолжение затянувшегося контракта.

\* \* \*

С момента, как Хаджар отдал мысленный приказ, его словно выбросило из собственного тела. Это ощущалось так, будто он оказался на заднем сидении в машине. Ну или на первом ряду в кинотеатре.

Он видел картинку, он осознавал происходящее, но при этом ничего не ощущал и… никак не мог повлиять на происходящее.

Его тело двигалось само по себе.

Энергия, циркулируя в незнакомой манере, которую Хаджар никогда не практиковал, тоже ему не подчинялась. Даже Зов и Черный Клинок отказывались отвечать на его мысленные приказы.

Хаджар, внезапно, ощутил себя находящимся в тюрьме. Тюрьме собственного сознания, потому как тело уже ему не принадлежало.

За считанные мгновения, нейросеть, используя его, как куклу, смогла ликвидировать одного из убийц. При этом она так использовала тело Хаджара, что стилю Когтя Барса до такого мастерства было, как пешком до страны Бессмертных!

[Уровень повреждений: 36,4% Коррекция программы с условием новых данных. Ликвидация оставшихся целей: 3и условных единицы. Уровень конечных повреждений: 69,7%]

Раны, которые получал из-за таких маневров Хаджара, были для нейросети лишь уровнем повреждения. А противники — условными целями.

— Отставить! Вернуть управление носителю! — мысленно заорал Хаджар.

[Запрос на подтверждение команды. В случае отказа от автопилота вероятность летального исхода для носителя: 96%]

— Подтверждаю, тупая ты железяка! — кричал из «кинотеатра» Хаджар.

Впервые, впервые за десятки лет, он ощутил нечто, напоминающее страх. Страх действительно оказаться рабом — тем, кто сам у себя забрал свободу.

Когда за спинами трех убийц сформировались их Духи, Хаджар уже самостоятельно сжимал и разжимал кулаки.

— Никогда… — шептал он себе. — Никогда я не буду ничьим рабом! Даже самого себя!

За спиной Хаджара расправила крылья птица Кецаль. Его глаза вспыхнули неудержимым, синим светом. Схватившись обеими руками за рукоять клинка, он погрузил разум в пространственное кольцо.

Впервые, за многие годы, он развернул перед собой свиток с ударом Черного Генерала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 696**

— Да что, ко всем демонам, здесь происходит?! — Гурт и двое его бойцов, развеяв технику «Пера Лунной Птицы», направили всю энергию на Третий Танец.

Гурт не особо понимал каким образом, но техника, которую создал Основатель, позволяли использовать Дух Мертвой Луны, как щит.

Именно это бойцы и сделали.

Три красных лены, рассеченные кинжалами, слились воедино и щитом предстали перед Гуртом. Тот, как и положено лидеру, находился на острие атаки.

Но, что поражало еще больше, даже трое бойцов второй группы, которые уже должны были отправить к праотцам островитянина, тоже были вынуждены использовать третий танец.

Островитянин же, энергии у которого почти не оставалось на поддержание своих непробиваемых, защитных техник, мгновенно отступил за спину к другу.

Гурт мог лишь бессильно наблюдать за тем, как островитянин закидывает в рот алхимические пилюли и готовиться восстановить энергию.

В отличии от Хаджара, тот не атаковал нападающих, а лишь защищался. Но делал он это виртуозно. Для убийц Мертвой Луны всегда основной головной болью были именно адепты защиты.

Дух-Птица, появившаяся за спиной простого Небесного Солдата, создала такое невероятное давление силы, что вокруг крошились валуны, а мелкие деревья обращались в труху.

Скрываясь за защитой Третьего Танца, убийцы могли лишь пережидать атаку. Все же, Третий Танец в своей способности к абсорбированию урона, почти не знал равных.

— Не может быть…

Гурт многого повидал за свою трех вековую жизнь. И, пожалуй, он мог даже найти объяснение тому, что у Небесного Солдата имелся сформированный Дух, которого тот мог призвать.

Но то, что Дух-Птица, взмахнув крыльями, влился в демонов странный черный клинок –это находилось за гранью понимания Гурта.

Стоило Духу коснуться клинка, как он мгновенно втянулся внутрь оружия, а по всей плоскости лезвия заструился синий орнамент, напоминающий устремившуюся в полет птицу.

Причем давление силы после этого не исчезло. Наоборот — оно возросло. И не просто «немного усилилось», а стало настолько невероятным, что Гурту вдруг понял — ему сложно дышать.

Ему, пиковому Рыцарю Духа, было сложно дышать из-за давления энергии какого-то Небесного Солдата!

Хаджар поднял меч над головой. Вокруг него взвилось торнадо черной энергии, внутри которой проглядывались тонкие синие нити.

— Ох все демоны и боги, — выдохнул Гурт.

Он мог поклясться на могилах своих родителей, что внутри этого торнадо силы стоял вовсе не человек. Ему казалось, что он чувствует присутствие какого-то дикого зверя.

Хищника, готового порвать его только потому, что Гурт пересек границы чужой территории. И вся эта звериная ярость и мощь устремилась в его сторону.

Меч обрушился в яростном рубящем ударе.

— Черный Ветер! — прозвучало название техники.

Торнадо, сжавшись на мгновение до точки, вспыхнуло с новой силой. Только теперь оно было устремлено не вертикально в небо, а по горизонтали.

Из потока черной, яростной энергии, вынырнула драконья пасть. Высотой в шесть, шириной в два метра, она выглядела такой яркой и плотной, что казалось будто действительно с небес спустился самый настоящий дракон.

Вот только создан он был из мистерий меча. Настолько глубоких, что стоило распахнуться черной, клыкастой пропасти, как высунулся язык — меч. Точная копия клинка, который сжимал в руках невероятный Небесный Солдат.

Дракон обладал скоростью быстрейшей выпада и силой самого яростного рубящего удара. Он пронесся в метре над землей, но даже так — его давление вспарывало почву, даже не замечая её сопротивления.

Оставляя широкую, глубокую борозду, удар «драконьего меча» пришелся прямо по щиту Третьего Танца.

Бойцы и Гурт напряглись и влили почти всю энергию в свою защиту. Они сперва расчитывали на помощь от тройки второй группы, но те не могли сдвинуться с места.

По округе, после столкновения, начало разлетаться эхо от столкновения двух техник. Десятки, даже сотни разрезов меча разлетались в разные стороны.

Они уничтожали все, к чему прикасалась. Древние развалины превращались в каменную крошку, деревья — в щепки, а на земле оставались длинные шрамы.

— Держи! — закричал Гурт.

Бойцы и их предводитель синхронно достали из корманов алхимические пилюли. Закинув их в рот и получив взрыв энергии в Ядрах, они вновь влили всю энергию в щит.

Земля вокруг них уже не просто трескалась, а буквально вспенивалась. Огромные пласты почвы, не выдержав давление, взлетали в воздух и мгновенно превращались в пыль.

Спустя секунду противостояния двух сил, Гурт с бойцами стоял на уступе, под которым разверзлась глубокая впадина в несколько ростов взрослого мужчины.

— Проклятье!

Гурт, успев среагировать в последний момент, смог отпрыгнуть в сторону. Бойцам, стоявшим позади него, повезло не так сильно.

Когда треснул щит, сложенный совокупной силой трех Пиковых Рыцарей Духа, то ослабевший, но не растерявший и половины мощи удар Хаджара, попросту уничтожил двух бойцов.

Не убил, а именно уничтожил. Он оставил от них лишь лодочки от ботинок, а все, что было выше — исчезло. Не осталось ни артефактного оружия, ни зелий, ни плохонькой, но артефактной одежды-брони.

Все это исчезло в ударе драконьего меча. А сам он, пролетев еще около полусотни метров, взорвался вспышкой черной, с синими прожилками, энергией.

После взрыва, когда улеглась пыль, Гурт, проклиная все, что можно проклясть, смотрел на едва ли кратер, оставленный взрывом.

Из шести его бойцов, половина уже отправилась к праотцам. На памяти Гурта такое яростное сопротивление оказывали лишь лучшие из лучших — молодые гении Повелители.

Повелители!

А не Небесный Солдат!

Что, ко всем демонам и богам, за монстра подписали в контракте?!

Внезапно Гурта поразило понимание происходящего. Если он сейчас не уничтожит этого молодого монстра, то стоит тому войти в зенит силы и весь клан Мертвой Луны может оказаться в опасности.

Такого Гурт допустить не мог никак!

Он повернулся в сторону Хаджара. Тот, как и подозревал убийца, упал на землю. Сознание покинуло его и, судя по всему, он даже не дышал.

Клинки Гурта, энергии в Ядре у которого оставалось не больше трети, вновь вспыхнули зеленым свечением. Бойцы второй группы, без единого шума или команды, встали с ним плечом к плечу. Им четверым противостоял лишь островитянин со своими защитными техниками.

Пусть не так сильно, как Хаджар, но и этот лысый тоже удивлял Гурта. Каким-то образом его техника «Теневого Зверя» — в данном случае, обезьяны, смогла слиться с Зовом.

Сам по себе «Теневой Зверь», с которым Гурт уже сталкивался, не был таким уж страшным щитом. Но, вместе с Зовом в виде радужной чешуи-брони, Теневая Обезьяна не только пятикратно усилила свои защитные способности, но и приобрела возможность к атаке.

И, учитывая, что в лапах она держала очень странный Дух, похожий одновременно и на клык, и на копье, то ожидать от островитянина можно было чего угодно.

— Да что здесь твориться? — процедил Гурт. — Кто они такие.

Убийца уже сделал шаг вперед, как его окликнул боец.

— Капитан. — прошептал он.

Гурт обернулся на голос. К ним, поднимая в небо клубы дорожной пыли, мчались десятки, если не сотни адептов разной силы.

— Демонов луч света, — выругался Гурт.

Ученики мчались вовсе не на подмогу Хаджару и Эйнену. Они устремились в сторону, где в небо вонзился луч энергии. И, по удивительному совпадению, их маршрут пролегал как раз через место сражения.

— Уходим.

— Да, капитан! — кивнули бойцы и мгновенно исчезли в воздухе.

Гурт нисколько не удивился тому, что буквально пару секунд назад перестал чувствовать ауру последней Ночной Кошки. Тигрица проклятого варвара превратила всю семерку в груду мяса и костей.

— Передай своему другу, — стоя в полоборота, произнес Гурт. — что наша встреча только началась.

С этими словами Гурт растворился в воздухе. Ему срочно нужно было посоветовать о произошедшем с Наставником. Монстр такой силы заслуживает отдельного внимания.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 697**

Хаджар находился в странном состоянии. Оно было схоже с тем, когда человек уже осознал, что проснулся, но отчаянно отказывался открывать глаза.

Он понимал, что уже не спит, но старался продлить это приятную негу, в которой тьма ощущалась чем-то теплым, приятным и объемным.

[Состояние носителя: стабильное. Кризис: миновал 4 часа 16 минут 27… 26… 25… секунд назад]

Вспышка информационного окна нейросети, едва не заставила Хаджара открыть глаза. Удержавшись на грани между забытьем и пробуждением, он «широко улыбнулся».

Разумеется, в реальности Хаджар улыбнуться не мог. Здесь, в состоянии чистого сознания, он мог лишь подумать, что улыбается.

Впрочем, это чувство было ему хорошо знакомо.

Тогда, на Земле, много-много лет назад, он уже испытывал подобное. Будучи прикованным к постели, не в силах пошевелить ничем, кроме левой руки, он чувствовал себя запертым внутри собственного тела.

Чувство, к которому он успел привыкнуть почти за двадцать лет, но также быстро и отвык.

Тогда, в Черных Горах Балиума, в битве с Патриархом секты Черных Врат, это чувство вновь к нему вернулось. Позабытое, но все еще приходящее в ночных кошмарах, оно дало о себе знать. Напомнило так ярко и остро, что в первый год Хаджар был несказанно рад тому, что нейросеть отключилась.

Признаться, он даже надеялся, что она исчезнет. А вместе с ней исчезнет и память о двадцати годах, проведенной в тюрьме из плоти и разума.

Лежащий на больничной койке, смотрящий, как жизнь проходит мимо, цепляющийся за иллюзию нужности этому миру. Когда на самом деле мир плевать хотел на очередного выброшенного на обочину человека.

Даже его музыка — не более, чем попытка выкрикнуть: «Посмотрите! Вот он я! Я здесь». А затем томительное ожидание, когда отклик позволить заполнить растущую внутри пустоту.

Он никогда её не заполнял…

И сейчас, когда Хаджар вновь оказался запертым внутри собственного тела, все эти чувства, все воспоминания, вернулись к нему с новыми красками и силами.

— Нейросеть, слушай команду.

[Принятие команды: готовность «1"]

— Запрет на использование автопилота в любых ситуациях.

[Обработка команды… Выполнение невозможно]

Подозрения Хаджара моментально подтвердились. По спине побежал холодок. Он вновь чувствовал себя лежащим на больничной койке.

Будто и не было этих трех десятков лет в новом мире. Будто не он прослыл Безумным Генералом, сражающимся и побеждающим в самых невероятных битвах. Всегда полагающийся лишь на свои силы и меч.

— Пояснить.

[Предустановлен переход на автопилот в ситуациях, когда летальный исход для носителя превышает 99,9%]

— Проклятье… предустановлено кем?

[Обработка запроса… Информация отсутствует]

Хаджар грязно выругался. Как могла отсутствовать информация о том, кто установил в его мозги необходимость забирать контроль у тела, если ситуация практически абсолютно смертельна?

— Есть ли возможность снять предустановку?

[Обработка запроса… Возможность есть]

— Снять предустановку. Отмена перехода на автопилот в любых ситуациях.

[Подтвердите команду]

— Подтверждаю.

[Обработка запроса… Запрашивается повторный запрос на подтверждение. Предупреждение: в случае отмены автоматического перехода на автопилот, вероятность летального исхода для носителя повышается на 37,98%]

— Подтверждаю! — едва не закричал Хаджар.

Сперва тьма молчала, но затем выскочило очередной информационное окно.

[Команда выполнена. Для перехода в автопилот дайте определенную команду]

— Демона-импотента тебе в жены, железяка, а не команда такая, — процедил Хаджар. –Какой мне смысл вообще включать автопилот, если он сделает меня со временем только слабее, а не сильнее?!

В действительности, адепт мог становиться сильнее, лишь когда самостоятельно переживал все трудности и превратности жизни в мире боевых искусств.

Иначе бы, если бы можно было становиться сильнее путем простого наблюдателя (коим и являлся Хаджар при автопилоте) то с каждым наследником Великого Клана ходила бы толпа Повелителей.

И крошили бы эти Повелители любую цель, на которую казал бы перст наследника. А тот смотрел и становился постепенно сильнее.

Да и вообще…

[Желаете перейти в обучающий режим?]

Мысли Хаджара столкнулись, споткнулись и свалились в кучу. Видимо риторический вопрос, заданный Хаджаром, нейросеть восприняла как конкретный приказ или поисковой запрос. Причем последнее было более вероятно.

Хотя — кто знает. Хаджар ни демонской пятки не смыслил в этой клятой нейросети.

— Что за обучающий режим?

Вместо ответа, Хаджар внезапно понял, что стоит посреди бескрайнего белого пространства. Затем, вспышка и вот он уже находиться на чем-то, напоминающим плац.

И, стоило ему присмотреться, как сразу стало понятно, что это плац и был. Огромный, бескрайний песчаный плац, который в чем-то походил на тот, который находился в королевском дворце Лидуса.

С той лишь разницей, что между кукол здесь стояли люди… и разные существа.

Хаджар сперва даже вздрогнул и отшатнулся. Но, присмотревшись, он понял, что все эти силуэты уже видел.

Здесь, на бесконечном плацу, стояли все, с кем он когда-либо бился. Начиная телохранительницами, предавшими его мать и заканчивая Гуртом.

[В базе данных сохранены все боевые операции носителя. А также паттерны атаки условных враждебных единиц. Желаете продемонстрировать процент успешности?]

— Продемонстрируй, — заторможено произнес Хаджар.

В ту же секунду над головами, горбами, крыльями, клыками, хвостами — вобщем, верхними выступающими частями тела существ, появились цифры.

— Ах ты же железяка… — процедил Хаджар.

Под процентом успешности, как понимал Хаджар, подразумевалось то, как эффективно он сражался.

В итоге наивысший бал — аж целых 6,8 процента, он заработал на… тренировочной кукле. В остальных случаях он редко когда поднимался выше, чем… две целых и пять десятых.

Что это означало?

А то, что по скромным подсчетам вычислительного модуля, более чем девяносто процентов своего потенциала и силы, Хаджар в бою тратил в никуда.

Причем, чуть ниже, стоял процент успешности непосредственных оппонентов. Самый высокий, как нетрудно догадаться, принадлежал даже не Гурту, а Анис.

Бывшая старшая наследница одного из семи Великих Кланов Даанатана, сражалась с эффективностью в… семнадцать целых, три десятых процента.

И эти, далекие даже от четверти, проценты, делали её сильнейшей мечницей в поколении.

Хаджар выругался.

Затем подумал и… выругался еще раз. Уже куда грязнее и даже ожесточенней.

— Как выглядит обучающий режим?

[Выберите противника]

Недолго думая, Хаджар ткнул пальцем в Гурта.

[Загружаю паттерны атаки… Паттерны загружены… Требуется ли подключить рекомендации пользователю]

— Ну подключи, — с опаской согласился Хаджар.

Происходящее казалось ему каким-то сюрреалистичным и ненормальным. Он вообще слабо верил в то, что уже не спит и то, что он видит, не является каким-то извращенным сном.

Как никогда прежде, он ощутил нехватку технического Земного образования. И ведь потянул его демон… в те времена — черт, поступить на факультет искусств!

[Рекомендации загружены. Выберите окружающую среду]

— Высокое Небо, Вечерние Звезды и Великая Черепаха!

Хаджар, от неожиданности и удивления, едва на пятую точку не упал. Разумеется, он бы в любом случае на неё не упал, потому как его попросту здесь не существовало.

В бескрайнем белом пространстве появились десятки, сотни, тысячи небольших окон-порталов. И за ними виднелись те же ландшафты и земли, которые видел в своей жизни Хаджар.

Опять же — начиная палатами его матери, где и был рожден наследный принц Лидуса и заканчивая Пустошами.

Выбор Хаджара, разумеется, пал именно на Пустоши.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 698**

Хаджар точно знал, что находится в иллюзорном пространстве, но клятая нейросеть воссоздала все с такой точностью, что это пугало.

И если бы не постоянное ощущение дежавю, то Хаджар бы действительно смог спутать происходящее с реальностью. Лишь понимание того, что он находился в собственных, пусть и немного измененных, воспоминаниях, останавливало Хаджара от почти панического отключения нейросети ко всем последним демонам.

Внезапно перед Хаджаром появился Гурт. Он застыл в атакующей стойке. Причем — прямо посреди Второго Танца.

Хаджар понятия не имел как, но то, что для него выглядело в реальности пустотой, для нейросети — набором кадров. Она с легкостью определяла местоположение каждого бойца, даже несмотря на то, что те находились во Втором Танце Мертвой Луны.

Кинжалы Гурта были покрыты таким же застывшим свечением Пера Лунной Птицы.

[Инициализируя рекомендации… Рекомендации запущены]

— Ох…

Только и смог выдохнуть Хаджар.

Стоило только нейросети запустить своим «рекомендации», как появились десятки и сотни точных копий Хаджара. И эти копии — все они сражались с таким же количеством копией Гурта.

Постепенно количество пар сокращались, пока не появилась лишь одна. И все это — за какие-то доли мгновения.

[Отображен эффективнейший способ летальной нейтрализации враждебной условной единицы]

Хаджар склонил голову на бок. Он, едва ли не с открытым ртом, смотрел за тем, как на повторе нейросеть запускала движение, которое он должен был сделать в бою.

При этом она отображала его полностью…

С момента импульса силы в энергетической структуры, она полностью проводила его через тело. Причем таким образом, какой Хаджар и помыслить себе не мог. Он даже не слышал, чтобы в Империи практиковали подобное использование энергии.

Затем движение.

Невероятной сложности.

Даже тело Хаджара, которое по крепости ушло дальше, чем у некоторых Рыцарей Духа, даже оно бы не выдержало подобных перегрузок.

И, возможно, именно поэтому, над головой его копии зависли данные о предстоящих повреждениях — целых восемь процентов.

— Отключить рекомендации.

[Обрабатываю запрос… Рекомендации отключены. Желаете перейти в режим поединка?]

Над этим вопросом Хаджар размышлял достаточно долго. Наконец, собрав все свои духовные силы в кулак и загнав воспоминания о Земном заточении плоти куда подальше, но сказал твердое:

— Переходи.

В следующую секунду Гурт размылся невидимым для зрения Хаджара пятном. Тот почувствовал толчок в груди, а потом Гурт появился вновь. Уже перед его лицом. Застывшая кукла, созданная нейросетью.

[В условном поединке носитель был убит. Время поединка 0,01 секунды]

Хаджар снова выругался. Очень грязно. Настолько, что будь здесь Неро, он бы не просто восхитился, но даже попросил бы повторить.

Чтобы запомнить и потом использовать самому.

— Сколько режимов есть у обучения?

[Обрабатываю запрос… открываю меню настроек]

И перед Хаджаром появились сотни самых разных параметров.

Он уже устал считать, в который раз грязно ругался.

Он мог делать в этом мире все, что угодно! Мог настроить силу противника, эффективность использования этой силы, скорость, погоду, ландшафт, оружие, виды энергий, предпочтение по физическим параметрам, рекомендации и подсказки и…

Да даже чтобы перечислить все эти параметры, у него бы ушло несколько часов.

А вот чтобы разобраться в них…

Проклятый факультет искусств! Хаджа ни черта не смыслил в технике! Он лишь умел настраивать громкость на старом ноутбуке и все! Даже операционную систему ему мед.брат переустанавливал!

— Почему раньше не предлагался режим обучения?

[Обрабатываю запрос… Недостаточность мощности для создания тренировочной зоны. Мощности появились только 12 дней назад]

Что же, в это даже необразованный Хаджар поверить мог. Для создания, а главное –поддержания подобного комплекса параметров требовались титанические мощности.

И именно они появились у нейросети после того, как Хаджар укрепил свою душу девяносто девятью каплями расплавленного Небесного Металла.

— Эффективность подобного метода тренировок?

[Обрабатываю запрос… Эффективность — 32%]

— Как повысить эффективность?

[Обрабатываю запрос… Повышение до 86% возможно при проекции тренировочной зоны на сетчатку глаза носителя. В таком случае носитель сможет тренировать сразу весь комплекс организма]

Может Хаджар и не был образованным, но он за версту чуял подвох… Ну, почти всегда чуял.

— Есть ли необходимые мощности для такое проекции.

Тут нейросети даже обработка не потребовалась.

[Мощности отсутствуют. Для активации и поддержания проекции требуется шесть апгрейдов]

— Апгрейдов, — процедил Хаджар.

То, что давалось ему потом и кровью — переходом на следующую ступень или стадию, для нейросети было лишь простым апгрейдом!

— Шесть… шесть… это значит мне нужно… ах все демоны тебе в процессор! Или как там это адское устройство называется! Значит, для нормальной тренировки, мне нужно стать Повелителем средней стадии!

В сердцах Хаджар еще несколько раз выругался.

— Верни меня обратно… обратно… короче — в то белое пространство с куклами.

[Обрабатываю запрос…]

В следующее мгновение Хаджар снова оказался посреди бесконечного песчаного плаца, уставленного безжизненными куклами — противниками его прошлого.

«Усевшись» в позу лотоса, Хаджар задумался. Думал он долго. В основном о том, что, возможно, он правильно сделал, что отключил автопилот. Потому что, не отключи он его, вряд ли бы появилась та цепочка событий, которая привела его в это место.

В конце концов, он даже не подозревал, что нейросеть способна на подобное! Он же не ученый и даже не инженер! На Земле Хаджар долгое время думал, что плашка, вылезающая из ноутбука — это подставка для чашки с кофе или чаем.

Только когда аппарат едва не сгорел, ему пояснили, что туда нужно вкладывать диски. Самих дисков, разумеется, Хаджар не видел.

Ему сказали, что их уже давно не выпускают и новые модели ноутбуков выпускают без дисковводов. Стоит ли говорить, что он и дальше использовал плашку для чашек с кофе?

— Слушай запрос, — с любопытством, протянул Хаджар. — Возможно ли создание на основе имеющихся данных стиля ведения боя.

На этот раз нейросеть действительно задумалась. Она обрабатывала запрос по крайней мере четверть часа, пока не выдала:

[Выполнение запроса невозможно]

— Причина?

[Выполняю уточняющий запрос… Ряд причин: 1. Недостаток мощности. Необходимо девять апгрейдов. 2. Недостаток изначальной информации: необходима информация о 46ти стилях.]

Значит, только перейдя ну ступень Безымянного и изучив, предварительно сорок шесть стилей меча, нейросеть сможет создать собственный. Впрочем, Хаджар бы все равно не согласился. Ведь стиль бы создал не он, а нейрос…

[3. Без участия носителя, процесс невозможен в принципе]

— Что это значит?

[Обрабатываю запрос… Слишком мало данных для ответа]

Ну да, разумеется, нейросеть же использовала только те данные, которыми обладал сам Хаджар. Только пользовалась ими куда как эффективнее, чем он мог себе представить.

И стоило ему об этом подумать, как еще одна догадка поразила его сознание. В конце концов — техники это ведь тоже, по сути, набор данных.

— Возможно ли создание на основе имеющихся данных новой техники меча уровня Имперской и выше?

Вопреки ожидания Хаджара, нейросеть ответила мгновенно:

[Запрос не может быть обработан в связи с отсутствием необходимых данных и мощностей]

Ну да, разумеется. Техника Императорского уровня или, даже, более высокого — это не стиль боя. Это куда сложнее. И нейросеть, видимо, даже пока очертаний требований к такой задаче не могла составить.

— Ладно, железяка, — вздохнул Хаджар. — Будем решать вопросы по мере поступления.

Усилием воли, Хаджар заставил себя открыть глаза. Рядом с собой он увидел обеспокоенного Эйнена. Островитянин, смотря на друга, внезапно спросил:

— Кто такая «нейросеть» и почему ты звал её во сне?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 699**

Хаджар с Эйненом какое-то время играли в гляделки.

— Я…

Островитянин, перебивая товарища, поднялся на ноги и отошел к костру.

— Есть такие секреты, мой варварский друг, — сломав несколько веточек, Эйнен бросил их в пламя. — которые мы не рассказываем не из-за недоверия к человеку, а чтобы защитить его.

Хаджар смотрел на друга. Тот, в свою очередь, разглядывал танцующие языки огня. На Пустоши опускалась ночь. На небе зажигались Вечерние Звезды. Россыпью драгоценных камней они обрамляли убывающую луну.

Поднявшись, не без труда, на ноги, Хаджар подошел к Эйнену. Он сжал его плечо и, опустившись рядом, протянул руки к огню.

— Спасибо, — прошептал он.

Эйнен протянул другу чарку с дурно пахнущей жидкость. Хаджар принял и, отхлебнув, сморщился.

— В следующий раз будешь думать, перед тем как кланяться порогу дома праотцов.

Хаджар улыбнулся. Кутаясь в плед, сжимая в холодных ладонях чарку, он наслаждался моментом. Моментом осознания того, что у него есть такой друг. На которого действительно можно было положиться.

Довериться, как самому себе.

— Как мы выжили? — спросил Хаджар. — Я точно знаю, что даже этот удар вряд ли бы убил всех шестерых. Максимум — троих.

— Двоих, — поправил Эйнен.

— Тем более.

Хаджар сильнее завернулся. Дул северо-западный ветер. Он приносил холод с ледяных гор Грэвэн’Дора. И, окажись сейчас в Пустошах смертный, выживи он каким-то образом под давлением местной атмосферы, то мгновенно превратился бы в ледышку из-за этого ветра.

Для Небесного Солдата подобный холод, разумеется, доставлял неудобства, но смертельным не был.

— Нам повезло.

Эйнен рассказал о произошедшем.

Обдумав услышанную историю, Хаджар действительно кроме как везением произошедшее назвать не мог. Если бы лавина учеников разных школ не пересекла их поле боя, то сейчас бы Хаджар с Эйненом уже стояли перед домами праотцов.

— Он действительно так и сказал? — переспросил Хаджар. — Что встреча только началась?

Эйнен «кивнул». Движение его головы было сложно не просто увидеть, а даже заметить, но Хаджар уже давно привык к подобному.

— Самонадеянный ублюдок, — процедил Хаджар.

— Этот ублюдок едва не познакомил нас с посмертием.

— Просто потому, что застал врасплох.

— Скорее потому, что мы оказались слабее. Наши техники — оказались слабее. Наши стили –оказались слабее.

Хаджар открыл было рот, но замолчал. Он вновь, как наяву, увидел цифры, показанные ему нейросетью.

В действительности Гурт, если опираться лишь на одни вычислительные значения, был чуть не ли не в трое искуснее, чем любой из пары друзей.

Поспорить с Эйненом Хаджар не мог. Тот был абсолютно право

Им просто повезло…

— Нам нужно возвращаться в столицу, Хаджар, — продолжил островитянин. — Если мы продолжим впустую наращивать грубую силу, то вскоре даже распоследний образованный аристократ станет серьезным противником.

И вновь Хаджар промолчал.

— Ты хочешь отказаться от поисков гробницы Декатера? — догадался Хаджар.

Эйнен «пожал плечами». Надломив еще несколько веточек, он, оставив себе одну, остальными снова подкормил и без того жаркое пламя.

И тут Хаджар все понял.

— Ты пришел сюда ради Доры…

Эйнен повернулся к товарищу. Он приоткрыл свои нечеловеческие, фиолетовые глаза. Хаджар не увидел в них злобы или раздражения. Только немного печали и буквально океан разочарования.

Островитянин отвернулся.

— Шест-копье редкий вид оружия, мой варварский друг. И, как бы ни был богат Декатер, вряд ли он оставил после себя техники для моего оружия. Не говоря уже о наследии…

С этим трудно было спорить. Хаджар прошел сквозь сотни и тысячи сражений, но лишь дважды видел чтобы кто-то использовал шест-копье. Причем одним из них пришелся на воспоминания Травеса.

— А что если я скажу тебе, что гробница Декатера построена в древнем лабиринте?

— Ненавижу лабиринты.

— Погоди, погоди, — замахал руками Хаджар. — В древнем лабиринте, который соорудил Последний Король…

Упоминание о Последнем Короле заставило островитянина слегка дернуться. Оно и неудивительно. За последние недели все, что было связано с Эрхардом не закончилось для друзей ничем хорошим.

— Откуда такая информация, Хаджар?

Вместо ответа Хаджар выразительно посмотрел на друга. Тот, поняв что речь идет об очередных секретах, отвернулся к костру.

Очередные веточки полетели в весело трещащее пламя.

— Понятно… — протянул островитянин. — И, думаешь, там найдутся подходящее нам техники?

— Уверен, — кивнул Хаджар. — насчет техник — на все сто процентов. А если повезет, то отыщем и наследие.

Фиолетовые глаза Эйнена вновь открылись. Он сурово посмотрел на друга. Настолько, что Хаджару даже стало не по себе.

— Наследие — это не то, чем можно шутить, мой друг.

Хаджар прекрасно понимал напряженность Эйнена.

Отличие техники и наследие было практическим таким же, как между техникой и стилем. Они, вроде, относились к одному и тому же — способу владения оружием, но нет. Подобное внешнее сходство оказывалось в корне не верным сравнением.

Если техника, ступень за ступенью, позволяла человеку по-разному применять энергию, то наследие… Оно давало полное, всеобъемлющее знание.

В него включались и техники, и стили, и определенные подсказки к мистериям. А именно мистерии, порой, являлись куда более крепким камнем преткновения, чем невозможность перейти на следующую ступень развития.

К примеру та же самая нейросеть, какими бы она мощностями не обладала, не могла «раскусить» и «рассчитать» такие глубокие вещи, как вдохновение, озарение и рождаемое ими понимание мистерий.

Наследие же, «вещь» настолько тяжелое для создания, насколько же и полезная наследнику. Ведь не даром потомков правящей семье Великих Кланов, называли «младшими» или «старшими» наследниками.

И дело здесь было вовсе не в порядке наследования главной табуреткой клана.

А в том, какое Наследие, при достижении ступени Повелителя, они получали. Старшие наследники, разумеется, обретали полное Наследие.

Созданное Основателем клана и развиваемое и улучшаемое последующими главами, оно включало в себя практически сформированный путь развития.

Для сравнения, любой, даже самый одаренный адепт, лишенный Наследия, взбирался по ощеренной камням скале, прорубал дорогу через плотные джунгли и переплывал горные реки. Так выглядел его путь развития.

Но тот, кто имел в своих руках Наследие, он шел по протоптанной, ухоженной, заботливо выстланной перед ним тропинке.

И, дойдя до конца дороги, то есть — полностью осознав развив Наследие, он мог присоединиться к другим адептам, рвущим жилы ради развития.

Вот только те сотни метров, что другим приходилось рисковать всем ради силы, Наследник прошел в комфорте и удобстве.

Фундамент его развития всегда будет крепче и плотнее. Его понимание сути вещей –глубже и объемней.

Именно поэтому любой адепт, знавший о существовании Наследий, был бы готов продать душу ради них. И, чем сильнее создатель Наследия, тем лучше для адепта.

Именно поэтому Тень Бессмертного мечника, которой Хаджар отказал в Балуиме, была так поражена. Ведь даже сам Император Дарнаса продал бы душу ради того, чтобы получить хотя бы призрачную возможность даже не получить, а сразиться за Наследие Бессмертного мечника.

Если верить словам Черного Генерала, то в лабиринте Эрхарда, действительно можно было найти подходящее Эйнену Наследие.

Сам же Хаджар шел вовсе не за Наследиями меча.

Ему требовалось от Эрхарда лишь одно.

Свиток техник меча, созданных сильнейшим мечников в истории — Дарханом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 700**

Скрывшись в овраге, лежа на земле, Хаджар смотрел в подзорную трубу на происходящее на равнине. И то, что видел Хаджар, ему не очень нравилось.

Вернее — совсем не нравилось.

— Держи, — он протянул Эйнену окуляр.

Островитянин, приложив его к левому глазу, прищурил правый и всмотрелся. Видел он тоже самое, что и Хаджар недавно.

Вся равнина была буквально усеяна трупами люди и животных. Не только ведь у Гурта и Хаджара имелись «боевые питомцы». Кстати по последней — Азрея, все еще зализывавшая раны, сейчас преспокойно лежала около пасущейся гнедой.

Каким-то чудом, но тигрица и Пустынная Лошадь умудрились подружиться. Теперь они куда спокойнее относились друг к другу.

— Двести шестьдесят… двести девяносто три…

Эйнен считал трупы.

Хаджар же подозревал, что кто бы не нашел, случайно или нет, ключ от гробницы Декатера, радовался не очень долго.

Скорее всего, Хаджар даже знал, какая именно судьба их ждала.

В самом центре равнины, в луже все еще кипящей кислоты, постепенно исчезали несколько бронепластин. Все, что уцелело от «везунчиков».

Битва же за Ключ, в которой все бились против всех, не стихала, судя по всему, целую ночь. Равнина была сплошь усеяна остаточными явлениями от сокрушительных техник.

Ледяные иглы соседствовали с огненными завихрениями. Вспенившая земля с проросшими ядовитыми растениями. Озера кислоты и вихри режущего ветра. Металлические конструкции и огромные копии оружия, созданные из самых разных материалов.

Начиная все тем же металлом и заканчивая чем-то, напоминающим кости.

Когда-то давно, еще будучи простым офицером Лунной Армии Лидуса, Хаджар любил помечтать о том, как выглядит война настоящих адептов.

И то, что он видел перед собой сейчас, нисколько не вдохновляло. Скорее пугало. Осознанием того, что подобная битва могла бы натворить даже не в землях смертных, а в том же самом Лидусе.

— Как думаешь, когда закончили? — Эйнен протянул трубу обратно. В общей сумме он насчитал больше четырех сотен трупов.

Подумать только — четыре сотни истинных адептов. Раньше Хаджару и представить такое количество было тяжело, а теперь он воспринимал произошедшее лишь как небольшую, местную стычку.

— Не больше получаса, — Хаджар сложил трубу и убрал её обратно в пространственный карман.

— Согласен, — «кивнул» островитянин. — Будь это дольше, то остатки от техник уже бы исчезли в Реке Мира.

Все, что видели пред собой друзья, в ближайшее время должно было исчезнуть. Энергия, оформленная в технику, не могла существовать слишком долго.

Исключение, на памяти Хаджара, было лишь одно — невидимый мост, ведущий от древа Арва’Лон, к обители Грэвэн’Дор.

Все же остальное, созданное из энергии, в течении получаса распадалось и возвращалось в Реку Мира.

— Куда нам? — спросил Эйнен.

Хаджар задумался, а потом нехотя ответил:

— Надо спуститься. Отсюда следов мне не найти.

Островитянин знал об опыте Хаджара в следопытстве и именно поэтому спрашивал о направлении дальнейшего маршрута.

Вот только перспектива спускаться в место, где совсем недавно бушевала битва, ему не очень нравилась. Как, собственно, и самому Хаджару.

Правда выбора у них не было.

Коротко свистнув, Хаджар привлек внимание Азреи. На пальцах он попросил ей охранять гнедую и не высовываться.

Тигрица ответила недовольным фырчанием, сразу после чего она вернулась к зализыванию ран.

Хаджар понятия не имел, почему пушистая вредина до сих пор не разговаривает. Потому как в интеллекте, сравнимым с человеческим, ей отказать было попросту невозможно.

Проклятье, иногда Хаджару вообще казалось, что Азрея знает и видит больше, чем он сам. Только молчит.

Аккуратно, ползком, Хаджар с Эйненом отправились в низ по склону. Им то и дело приходилось замирать и, прикрываясь плащом из Черного Тумана, пережидать.

К равнине то и дело подъезжали группы учеников. Разглядывая поле битвы в течении нескольких минут, они разворачивались и мчались в разных направлениях.

Все они старались поскорее нагнать новых обладателей Ключа. Ну, а еще, разумеется, не хотели столкнуться с такими же, как они сами, искателями.

В принципе, Хаджар и Эйнен обладали достаточным количеством сил, чтобы не прятаться. Вот только в длительной перспективе это бы равнялось самоубийству.

— Помоги…

Хаджар замер. Он, как ему показалось, переползал через ноги трупа. Процесс не самый приятный, но пройдя через несколько военных операций, Хаджар перестал воспринимать трупы как останки человека.

Относился к ним так же, как к камням или деревьям. То есть — без особого внимания.

Юноша, лет семнадцати, невидящими, выплавленными глазами, «смотрел» в небо. На его животе зияла огромная, рваная рана.

Такую меч бы не оставил. Скорее секира или боевой топор.

Внутренности, запекаясь на солнце, распространяли не самые приятные ароматы. А различные земные гады, личинки, муравьи и маленькие змеи, уже постепенно начинали в них копошиться.

При всем при этом, юноша, ученик одной из крупных школ, все еще дышал. С трудом. С перерывами. Но дышал. Цеплялся за жизнь. Не желал уходить к праотцам, так и не добившись перед этим силы и славы.

Ведь подавляющему большинству адептов, идущих по пути развития, именно и была нужна — слава. Чтобы о них веками слагали легенды и пели песни. Чтобы называли в их честь детей.

Чтобы, даже после смерти, не исчезнуть в бесчисленном множестве таких же адептов.

Хаджар повернулся к Эйнену. Тот, показательно, смотрел в другую сторону.

Островитянин был пиратом.

Он не был солдатом…

— Как зовут твою маму, боец? — прошептал Хаджар.

— Тесея, — прохрипел, булькая кровью, мальчишка.

— Расскажи мне про неё, — Хаджар достал из-за голенища разделочный кинжал.

Стараясь совершать как можно меньше лишних движений, он подполз к юноше и лег рядом с ним. Вместе они смотрели на поднявшееся в зенит солнце. Глаза истинного адепта могли выдержать подобно любование дневным светилом.

— У неё… каштановые… волосы.

Хаджар, по привычке, нежели из-за необходимости, прочел молитву Дергеру. Чтобы тот сопроводил воина к дому праотцов и те приняли потомка с почестями, как павшего в бою воина.

— Она печет… вкусные… пироги… со… сметаной. И пахнет… пахнет…

— Как она пахнет, боец?

— Как… весеннее… поле.

Кинжал Хаджара тихо и бесшумно перерезал горлу недобитому в битве адепту.

Хаджар не пытался прикрыть тому веки. Это только в песнях бардах герои поступают так с умершими. В реальности же после смерти труп так дубел, что ему и пальцы-то разогнуть не каждый силач смог бы. Не то, что веки опустить.

Вытерев кинжал о броню добитого адепта, Хаджар вернулся к Эйнену. Сохраняя молчание, они поползли дальше. За полчаса пути, Хаджару пришлось добить еще четверых.

Все они, продолжая цепляться за жизнь, просили о помощи. Вот только не помощи выжить, потому как, в лучшем случае, остались бы калеками, лишенными пары конечностей и возможности к развитию.

Нет.

Они просили о достойной смерти. С оружием в руках и чести в сердце. Так, чтобы с гордостью посмотреть в глаза праотцам и выдержать их суд.

Временами, Хаджар скучал по простой жизни солдата. Когда не нужно было вникать в интриги, а лишь бороться за собственную жизнь и жизнь тех, чьи плечи стояли рядом с тобой.

Но лишь временами…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 701**

Хаджар, закутанный в плащ, присел на корточки. Он провел ладонью над, казалось бы, безжизненным песком сухой земли. Но, там где даже истинный адепт не увидел бы ничего, кроме следов от чужих техник.

Хаджар видел больше.

Гораздо больше.

Вот маленький след. Можно было бы подумать, что он был оставлен девушкой, но на самом деле нет — он принадлежал огромному мужчине.

Ростом больше двух метров, а весом под сто пятьдесят килограмм. Орудовал этот гигант той самой секирой, которая и стала причиной смертью больше полусотни из лежащих вокруг тел.

Почему же след от такого богатыря оказался столь маленьким?

Несмотря на свою комплекцию, воин был быстрым. Возможно таким же быстрым, как и сам Хаджар. При этом техники, которыми он разбрасывался направо и налево, обладали мощью уровня Неба.

Получается, гигант не только был быстр и силен, но и обладал каким-то ненормальным запасом энергии в Ядре. Хаджар слышал о таких монстрах.

Все они, при этом, принадлежали клану «Вечной Горы». Потомки этого дома, славящегося своими кузнями и броней, действительно отличались от остальных адептов.

Каждый из них, будучи Небесным Солдатом, обладал запасом энергии, сравнимым с Рыцарем Духа. А на ступени Рыцаря, таким же, как у Повелителя.

Тайна их техники медитации, позволявший так расширять вместимость Ядра, хранилась ничуть не менее рьяно, чем техники и Наследие Императорской семьи.

— Это школа Быстрой Мечты, — произнес Хаджар.

— Клан Вечной Горы? — спросил Эйнен.

— Да, — Хаджар продолжил вглядываться в оставленные на поле битвы следы. — Их было девять, может одиннадцать — следы не четкие. Трое из них — из Вечной Горы. Остальные немногим слабее.

— Значит не слуги. Союзники?

— Или наемники, — предположил Хаджар. — Хотя, скорее, союзники. Работают не очень слаженно. Вон там, — Хаджар указал немного поодаль. — они чуть друг друга техниками не ударили.

— Тогда точно не наемники.

— Что хуже. Наемников можно перекупить.

Если это, конечно, не клан Мертвой Луны. Но о последних ни Эйнену, ни Хаджару вспоминать не хотелось. Они и так постоянно ощущали на себе чьи-то пристальные взгляды.

Может чудилось, а может и Гурт с бойцами выжидали удобного момента.

Хаджар уже жил под постоянной угрозой нападения убийц. Но то было в далеком Лидусе и тогда он мог себе позволить не обращать на покушения ровно никакого внимания.

Сейчас такое панибратское отношение привело бы его к дому праотцов.

— Что еще видишь?

— Два лучника, — продолжил Хаджар. — Очень толковых. Может охотники, но, скорее, из военных.

— Значит еще и военная академия… тогда точно — без Вечной Горы не обошлось.

Учитывая то, что Вечная Гора поставляла в армию большую часть снаряжения, то армия души не чаяла в этих гигантах. Неудивительно, что те смогли заручиться поддержкой служивых в этом небольшом предприятии.

— Несколько мечников. Как минимум один из них обладает стилем ведения боя. Намного более простым, нежели чем у Анис, но с ним могут возникнуть проблемы.

— Что еще?

— Дальше видно плохо. Я же не всевидящий, мой лысый друг, по следам всего не расскажешь.

— Надо же, а я слышал легенды о старухах, которые по линиям на ладони могут прошлое и будущее прочесть.

— Вот станешь старухой — попробуешь, — парировал Хаджар.

Эйнен улыбнулся. Не в своей, скудной манере, а действительно — улыбнулся. Для него это означало едва ли не приступ гомерического хохота.

— Нам нужен план.

Теперь пришел черед Хаджара улыбаться.

— У меня уже есть.

\* \* \*

— Это абсолютно самоубийственный план.

— Ты уже говорил.

— Могу повторить еще раз — ты безумен, Хаджар.

— Знал бы ты, мой пиратский друг, который раз я это слышу.

— Хватит болтать на своем языке! — в горло Хаджару уперся наконечник копья. — Еще одно слово и сможете пить воду горлом!

Кадык Эйнена щекотал точно такой же наконечник.

В отряде тех, кто смог отобрать Ключ у нашедших его адептов, все же было не двое лучников. Трое молодцов, положил на тетивы стрелы, были готовы спустить опасные снаряды в полет.

При этом двое копейщиков стерегли стоящих на коленях Эйнена и Хаджара.

Выследить отряд не составляло особого труда. Истинные адепты, взращенные в столице, практически никогда не умели заметать свои следы.

Они двигались по Пустошам, надолго сохранявшим на себе каждое движение, как по мостовой в центре города. Иными словами — земля для Хаджара была как открытая книга.

При желании он бы смог отследить каждую группу, покинувшую равнину, где бились за Ключ.

— Мы просто обсуждаем наш план, — пожал плечами Хаджар.

— Какой еще план?

Одновременно с копьем, в лицо Хаджару повеяло определенным, кислотным запахом. Какую бы технику не практиковал сухой, долговязый копейщик, она явно оставила на нем своим характерные следы.

Во всяком случае запах от него шел убийственный.

Интересно, а такого в борделях только с доплатой обслуживают?

— Как мы вам предадим, всех перебьем и заберем ключ.

— Что? Ах ты мерзкий…

Копейщик не успел договорить. Его заглушил громовой хохот. Из шатра, около которого стояли на коленях обезоруженные друзья, вышел высокий мужчина.

Густая, черная борода, бронзовокожие, могучие руки, стянутые кожаными, плетеными ремешками. Его кулаки вполне могли сойти за кувалды, а пристегнутая к спине секира давала форы той, которой владел Солнцеликий Санкеш.

Хаджар бы не удивился, если бы узнал, что клан «Вечной Горы» вел свой род от племен Северян.

Не варварских государств, таких как Лидус или Балиум, а настоящего севера. Там, где провел свою молодость Санкеш Солнцеликий.

Ростом богатырь действительно перевалил за два метра. Причем перевалил очень хорошо. Как минимум на пятнадцать сантиметров.

При этом в плечах он имел еще полтора метра. Ноги, такие широкие и мускулистые, что на них сложно было подобрать штаны, закрывала стальная юбка.

Броня, с нагрудником, лишенных рукавов, выглядела как латное платье. Но при этом никаких шуток отпускать по этому поводу Хаджар не собирался.

Гигант выглядел настолько свирепым и могучим, насколько только возможно.

— Кто такие? — прогремел он.

Аура, шедшая от чернобородого гиганта, принадлежала Рыцарю Духа средней стадии. Но, учитывая синие татуировки на его лице — отличительный знак «Вечной Горы», с легкостью можно было утверждать, что величиной запаса сил гигант оставил позади Повелителя начальной стадии.

Сражаться с таким «на истощение» — верный путь к праотцам.

— Хаджар Дархан, — представился Хаджар. — А это мой друг — Эйнен с островов.

— А почему твой друг молчит? Только что, если я правильно слышал, он трепался на своем родном языке. Что же теперь — проглотил его?

Как по команде воины гиганта засмеялись. Впрочем, даже их хоровое гоготание вскоре перекрыл смех самого богатыря. От него, казалось, даже земля немного задрожала.

— Культуру его народа слишком долго описывать и вряд ли тебе будет интересно об этом слушать.

Гигант пожал плечами.

— Тогда, думаю, наш разговор можно считать оконченным. Убить их.

— Постойте! Постойте! — замахал руками Хаджар. — Вы же еще не знаете, что мы хотим вам предложить.

Гигант, уже почти вернувшийся в шатер, остановился и вопросительно изогнул правую бровь.

— И что же? — с легкой заинтересованность, спросил он.

— Как мы знаем, — улыбка услужливого торгаша появилась на лице Хаджара. — У вас есть Ключ от гробницы Декатера.

Воины начали переглядываться, а тот самый — долговязый и дурно пахнущий, обратился к богатырю.

— Гэлхад, давай я отправлю их к праотцам и…

— Что ты хочешь предложить, малец? — перебил богатырь своего союзника.

Хаджар с легкостью проглотил «мальца».

— У вас есть Ключ, а у нас, — Хаджар, аккуратно, чтобы не нервировать лучников, двумя пальцами достал из рукава свиток папируса. — А у нас есть Карта… Можем объединим усилия?

— Мы покойники, — одними губами прошептал Эйнен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 702**

— Неплохая попытка, доходяга, — улыбка Гэлхада больше напоминала вставку из белого фарфора, нежели естественные белые зубы. — Но о находке карты еще не было сообщено. Твоя фальшивка не стоит моего времени. Уби…

— Постойте! — продолжил, перебивая великана, размахивать руками Хаджар. — Я знаю, что оригинал карты еще не нашли, но, — быстрее, чем среагировал копейщик, Хаджар обнажил разделочный кинжал и порезал себе ладонь. — клянусь своим именем, что это реальная копия Карты, ведущей к гробнице Декатера.

Под взглядами одиннадцати учеников Быстрой Мечты, рана на ладони Хаджара затянулась во вспышке золотого свечения.

Потянулись томительные секунды, но Хаджар так и не обернулся столпом яростного пламени.

— Ну хорошо — ты не врешь, — улыбка сошла с квадратного лица Гэлхада. — Откуда она у тебя.

— Когда карту доставили к нам в школу, — Хаджар показательно выставил вперед медальон школы «Святого Неба». — у меня получилось использовать этот копировальный артефакт.

— Копировальный артефакт…

— Гэлхад, ты веришь этому выскочке? — копейщик, держащий лезвие у горла Хаджара, никак не мог успокоиться. — Он же простой полноправный ученик! Откуда у него мог появиться доступ к Карте?!

— Резонно, — кивнул Гэлхад. — Но он поклялся. И, как все мы видим, он все еще жив.

За исключением Гэлхада, двух копейщиков и трех лучников, еще шестеро воинов, как мужчин, так и женщин, спокойно стояли вокруг.

Двое, выделяющихся своими габаритами, легко определялись как члены клана «Вечной Горы». Один из них носил боевой топор, а другой — тяжелый молот.

Оружие выглядело даже более внушительным и громоздким, нежели то, что принадлежало Доре.

Но, даже так, взгляд Хаджара был прикован к высокой, стройной мечнице. Одетая в некое подобие брони, которая скорее больше открывала нежной плоти, нежели прикрывала, она опиралась на тяжелый меч.

Судя по тому, насколько он погрузился в землю, весило оружие не меньше тонны.

Удивительно как внешне хрупкая девушка могла орудовать таким. Но, учитывая бляшку на её поясе, с гербом, который не мог не узнать Хаджар, все удивительное мгновенно исчезало.

Девушка принадлежала семье Геран…

— Тогда заберем Карту и дело с концом! — не унимался копейщик.

Видя сомнения в глазах Гэлхада, Хаджар мгновенно перешел к следующей стадии плана. Усилием воли, таким тонким, что его сложно было заметить, он «дотронулся» до свитка.

В следующее мгновение тот вспыхнул в сиянии черной энергии, а на руках Хаджара вместо копии Карта остался лишь пепел.

— И как это понимать, простолюдин? — прорычал Гэлхад.

Ах, ну да, разумеется. Наверняка великан был еще и одним из наследников Вечной Горы. Аристократ, одним словом.

— Теперь, если убьете меня, то потеряете возможность опередить других искателей и первыми попасть в гробницу Декатера.

— Поганый…

Гэлхад не дал договорить копейщику.

— И что же нам мешает, ловкач, прикончить твоего дорого друга?

Эйнен с Хаджаром переглянулись.

Что же, стоило признать, эту часть плана Хаджар как-то не продумал.

— Или, что даже лучше, — продолжил Гэлхад. — я буду пытать его у тебя на глазах, чтобы ты еще раз начертил копию Карты. После чего убью и тебя самого. Как тебе такая идея, простолюдин?

— Блистательная, — с охотой согласился Хаджар. — но есть одно «но».

— Клянусь Богом Кузнецом, если ты сейчас не выложишь все полностью, я лучше прикончу вас обоих, чем буду еще хоть секунду чувствовать себя идиотом.

— Он таким, наверное, всю жизнь себя чувствует, — на языке островов произнес Эйнен.

— Что сказал этот лысый? — заверещал копейщик. — Что он сказал?!

— Ничего такого, — Хаджар поспешил заверить учеников Быстрой Мечты. — Просто напомнил мне о том, что копированием на артефакт занимался именно он. И полностью зашифровал карту. И уже такой, зашифрованной, я её и запомнил. Так что мы оба вам нужны. Так же, как и вы нам. Потому как сражаться с вами за ключ это не самая интересная идея.

— Разумеется она вам не интересна, — процедил Гэлхад. — Твой друг хотя бы Рыцарь Духа, а ты — жалкий, изворотливый Небесный Солдат… Клянусь семейным склепом, если ты выкинешь хоть какой-то трюк, я отправлю тебя к праотцам!

Копейщик, до этого вожделевший возможности проткнуть глотку нахала, с удивлением посмотрел на предводителя.

— Гэлхад, ты…

— Дайте им воды и палатку. Вечером, после медитаций, мы обговорим дальнейший план.

С этими словами Гэлхад, развернувшись, вернулся в свой шатер.

— Демоны и боги, — выругался копейщик. — Помяни мое слово, Хаджар, я стану тем, кто прикончит тебя.

Хаджар не знал чем он так успел насолить этому адепту. Возможно тот просто питал врожденную неприязнь ко всем, кто был внешне красивее, чем он сам.

Но, таких, наверное, пол мира набралось бы.

— Конечно, конечно, — закивал поднимающийся на ноги и отряхивающийся Хаджар. –только в очередь встань.

— Что сказал, простолюдин?!

Копейщик, уже было отошедший на несколько шагов, подошел вплотную к Хаджару и схватил его за грудки. Копье он воткнул рядом с собой в землю. Таким образом желая продемонстрировать, что ему не нужно оружие, чтобы одолеть противника.

Сам же Хаджар, показательно носил у бедра ножны с мечом. Он нашел этот недурственный артефакт уровня Неба на поле битвы за Ключ.

— Уйди, Проксимо, — в то время как второй копейщик, лучники и остальные ученики Быстрой Мечты разошлись по шатрам и палаткам, около костра осталась лишь Геран.

Сейчас, подойдя к копейщику, она схватила его за плечо и силой развернула к себе. Такая хрупкая, но безумно могучая.

Хаджару не требовались подсказки нейросети, чтобы определить в ней Рыцаря Духа средней стадии. А учитывая её специализацию на тяжелых мечах, силы и крепости «хрупкого» тела ей должно было не занимать.

— Тейя, — прошипел копейщик. — не много ли ты себе позволяешь?

— Не забывайся, Проксимо, с кем ты говоришь.

Словно по мановению волшебной палочки, рядом с Проксимо появилось еще двое мечников. Как и, в свое время, Прайс, они держали у пояса широкие клинки, а за спинами у них висели круглые щиты.

Каждый из них, как Тейя, носили ремни с бляхами клана Геран. Лучших строителей Империи. Но, из-за череды неудач в политике клана, тот едва было не обнищал и вот уже несколько веков по крупицам восстанавливал свое былое величие.

— Она даже не наследница, — фыркнул копейщик.

— А ты, сын мелкого дворянина, прячешься за приятельством с младшим наследником Вечной Горы, — прошипел один из воинов. — Знай свое место, дворянская шавка.

— Следи за словами, Курт, — рука Проксимо потянулась к копью. Точно так же, как и двое из Геран приобнажили клинки из ножен. — Ты находишься в этом отряде только потому, что за тебя попросила Тейя. И не стыдно? Пользоваться благосклонностью побочной семьи?

Обстановка накалялась пока мимо, будто невзначай, не прошел один из великанов клана Великой Горы. Держа на плече свой монструозный молот, он продефилировал из своего шатер к братскому — к Гэлхаду.

По дороге гигант успел бросить на Проксимо недвусмысленный, предупреждающий взгляд.

— А, к демонам, — копейщик сплюнул на ноги Тейе и, выхватив копье, растолкал плечами пару мечников и ушел куда-о по своим делам.

— Миледи, — поклонились мечники и тоже отошли, оставляя Тейю наедине с двумя друзьями.

Эйнен, в свою очередь, очень выразительно посмотрел на Хаджара. В этом «взгляде» легко читалось — «нам крупно повезло».

— Хороший меч, Хаджар.

— А? — опомнился Хаджар. — А, да, спасибо, миледи. Это моя гордость.

— Да? — Тейя слегка изогнула правую бровь. — А я слышала, что Хаджар Дархан из школы «Святого Неба» сражается странным, черным клинком, будто сделанным из тумана.

Хаджар с Эйненом мгновенно подобрались. Будто два горных кота они были готовы одновременно к сражению и бегству.

Пока Хаджар, внезапно, не понял, что именно его так привлекло во внешности Тейи.

— Прайс…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 703**

Они сидели у костра и пили простую брагу. Гэлхад, по какой-то причине, перенес их «военный совет» на утро. Он, как успел выяснить за это время Хаджар, являлся младшим наследником дома «Вечной Горы».

Рыцарь Духа, познавший стадию владения Оружия в Сердце. И, по слухам, он был единственным из всех младших наследников Семи Великих Кланов, который смог не только раздобыть, но и усвоить и полностью осознать боевую технику Императорского уровня.

Именно из-за этих слухов, начавшие свою деятельность в преддверии Турнире Двенадцати, букмекеры так высоко ценили Гэлхада Гарада.

— Прайс был хорошим человеком, — Хаджар прокашлялся. С того самого момента, как на ресторан, в котором они праздновали, напали убийцы и Орден Ворона, Хаджар так больше и не прикасался к «Зеленому Змею». — И великим воином. Для меня честью было сражаться против него и… вместе с ним.

Эйнен, оставшийся в шатре, погрузился в глубокую медитацию. Так что около костра остались лишь Хаджар и Тейя.

— Он был идитом, — Тейя опрокинула в себя очередную чарку вина. — Полез биться тогда, когда не должен был.

Хаджар промолчал. Он прекрасно понимал, что если бы не Прайс, возможно он сейчас бы здесь не сидел. Или бы здесь не сидел Эйнен.

— Тупым идиотом, — Тейя кинула чарку в костер и, обняв себя за колени, уставилась в пламя. — Знаешь, после того сражения на Императорском Тракте, от него только и разговоров было про удивительного Небесного Солдата из школы «Святого Неба».

Хаджар взял еще одну чарку и протянул её девушке.

Какая это уже была? Седьмая или восьмая? Все предыдущие оказались там же, где и последняя — в костре. Вон, некоторое до сих пор горели и отказывались превращаться в угли.

— Все рассказывал о том, как ему довелось сразиться с достойным противником. Рассказывал о странном мече и технике, которая его поразила. Хаджар Дархан, говорил он, человек с которым я хочу сразиться в честном поединке.

Хаджар отпил еще немного.

Воспоминания о Прайсе, которые он не трогал так давно, что уже почти смог похоронить в глубине сознания, вновь рвались на поверхность.

Хаджар, в своей жизни, не так уж часто бился плечом к плечу с тем, кому мог бы доверить свою спину. Прайс, пусть и ненадолго, пусть до самого конца и остался врагом, был таким человеком.

— За Прайса Герана, — Хаджар поднял чарку над головой. — Человека чести.

— За моего старшего брата, — Тейя повторила жест собеседника и… собутыльника. –Наивного идиота.

Они замолчали.

Трещал костер.

Пели свои свирели ночные цикады. С ними соперничал треск сгорающих в костре поленьев. Порой ветер свистел среди редкой растительности пустошей.

А еще светила убывающая луна. Она постепенно позволяла звездному блеску взять свое.

Такие ночи, почему-то, напоминало Хаджару о Море Песка. О его высоких, золотых волнах песка и, еще, о оазисе, в который направилась Аркемейя.

Странно, почему он вдруг вспомнил об этой девушке? Наполовину монстре, наполовину человеке…

— Как её зовут? — внезапно спросила Тейя.

— Кого? — не сразу понял Хаджар.

— Ту, о которой ты думаешь.

Хаджар промолчал.

Тейя снова отпила из чарки, а затем, кинув её в костер, банально взяла бурдюк с брагой за горлышко и сделала несколько крупных, журчащих глотков.

— Мужчины, — на выдохе, утирая губы, произнесла она. — Стоит вам оказаться ночью, у костра, под звездами и с хорошим алкоголем, как вы тут же превращаетесь в романтиков.

— В романтиков?

— Ага. В жалких страдальцев, пускающих слюни по сердечным зазнобам.

— Смею тебя заверить, Тейя, та, о ком я вспомнил, не имеет никакого отношения к моему сердцу. Разве что только она попытается его вырвать. Ну или еще каким способом отправить меня к праотцам.

Тейя усмехнулась. Положив голову на руки, она посмотрела на Хаджара. Её карие глаза в едком мраке ночи выглядели почти черными.

Такими же, как у…

Хаджар замотал головой.

Тейя улыбнулась.

— Думаешь, глупый воин, думаешь, — пьяно повторяла она.

— Она хотела меня убить. Возможно, хочет до сих пор.

— А какому адепту нужна домашняя, мягкая жена? Кому нужно, чтобы приходя, им готовили ужин, мыли ноги и грели постель? — по щекам Тейи, почему-то, потекли слезы. –Нет, адептам нужно другое. Нужен человек, который будут подавать стрелы на крепостной стене. Человек, который вместе с тобой полезет в глотку к дракону. Тот, с кем будешь сражаться плечом к плечу — с кем веками будешь идти по пути развития. Такие люди нам нужны.

Хаджар прекрасно понимал о чем говорит Тейя. И, когда-то, все эти образы он «надевал» на Анис. Теперь же под ними осталась лишь пустота.

— Могу тебя заверить, Тейя, она не имеет к этому никакого отношения.

— Да? — что-то озорное промелькнуло в глазах Геран. — Тогда поцелуй меня.

Хаджар слегка склонил голову на бок.

— Или могучий воин, Хаджар Дархан боит…

Её губы были пропитаны брагой. Терпким и резким вкусом, который мгновенно ударил набатом в голову.

Она подалась вперед. Как кошка, ждущая ласки. Руки Хаджара запутались в её каштановых волосах. Таких же шелковых и мягким, как и крепких.

Они сами собой намотались ему на кулак. Он потянул руку на себя и Тейя, запрокинув голову, застонала, когда губы Хаджара спустились по подбородку и ниже — на шею. Прямо к страстно бьющейся артерии.

— Не останавливайся, — сладким, медовым голосом прошептала девушка.

Хаджар не останавливался.

Его левая ладонь с легкостью скользнула под странный доспех. Нащупав тесьму, Хаджар ловким движением пальцев ослабил её, а затем рывком содрал.

Тейя застонала сильнее. Соски на её маленьких, округлых, розовых грудях окрепли и напряглись. Они щекотали Хаджара и туманили его сознание.

Он повалил её на землю прямо около костра — посреди лагеря. И взял её там же. Первый, второй, третий раз. Пока ногти Тейи бороной не вспахали ему спину.

Пока от её жаркого шепота: «Не останавливайся… еще… сильнее» — не заложило левое ухо.

Прервавшись, чтобы выпить браги, они с прежней жадностью вернулись друг к другу. Тейя не была так же искусна, как жрицы любви в Подземном Городе — последний бордель, который посетил Хаджар.

Но она была адептом. Рыцарем Духа с выносливостью, с которой не могла посоперничать ни одна, даже самая опытная шлюха.

Хаджар брал её снова и снова. А она, словно борясь с ним, то и дело перехватывала инициативу.

Оставляя друг на друге кровавые царапины, они катались по сухой земле Пустошей. Костер уже давно потух, убывающая луна падала где-то на западе, а они продолжали свою страстную борьбу.

Будто каждый из них пытался сбежать от чего-то или кого-то…

Только под утро, когда послышалось шевеление в одном из костров, Хаджар отодвинулся от тяжело дышащей Тейи. С них обоих стекал пот и кровь. Искусанные плечи и шея. Исцарапанные спины и бока.

Произошедшее мало походило на любовь между двух людей, скорее на страстное, огненное соитие животных.

— Оставь меня, Хаджар, — прохрипела Тейя.

Завернувшись в шлейф-плащ, она подкинула в костер дров и усилием воли вернула огонь к жизни.

Хаджар, накинув свои старые, поношенные одежды, отправился в шатер к другу. Почему-то, после этой ночи, начавшая расти пустота в его душе не исчезла.

Она только росла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 704**

Хаджар, сидя на раскладном стуле, напротив стола, на котором лежала весьма приблизительная карта Пустошей (всех Пустошей!) ловил себя на мысли о том, что возвращается в воспоминаниях во времена службы в Лунной Армии.

— Итак, что скажешь, Бурмир?

Гэлхад передал указку одному из лучников. Тот, насколько успел понять Хаджар, как и Проксимо являлся членом дворянской семьи.

Для простолюдинов Империи дворяне уже были сродни небожителям. А уж про аристократов и говорить не приходилось.

— На востоке, в тридцати километрах, сформировался союз из сорока адептов, — лучник стрелой передвигал фигурки на столе.

Все это действительно выглядело как военный совет в Лунной Армии. Только в уменьшенном масштабе. И с поправкой на то, что каждый из присутствующих, при особом желании, пожалуй, мог перебить в одиночку четверть Лунной Армии.

— Состав?

Гэлхад, сидя на массивном стуле, выполненном в виде сплетенных рогов оленя, подпирал кулаком скулу. Он выглядел достаточно грозно и харизматично, чтобы за ним следовали Рыцари Духа и даже Гераны — такие же аристократы, пусть и более низкого ранга.

Хаджар, сперва предполагавший, что имеет дело с отрядом союзником, изменил свое мнение. Здесь существовала строгая иерархия, в которой все подчинялись клану Вечной Горы, представленной в лице Гэлхада и его братьев.

Что же, это, в какой-то степень, упрощало задачу.

— Семеро Рыцарей, остальные — Солдаты. Ни одного, кто обладал бы Оружием в Сердце. Легкая цель, Гэлхад. Мы справимся с ними за полчаса. Может дольше.

— Хорошо, — кивнул Гэлхад. — А если свернем чуть севернее.

Взяв стрелу у лучника, он начал двигать фигурку, обозначавшую их отряд, по устье давно уже высохшей реки.

— Обойдем их с северо-востока и ударим, пока те ничего не будут подозревать.

— Так тоже можно, — кивнул Бурмир. — Но если мы будем идти по устью, то…

— Ну, — поторопил Гэлхад.

— Там неизведанные территории. После появления в Пустошах Карты и Ключа, никто не знает, какие еще монстры, помимо огоньков, могли проснуться.

Как понял Хаджар, огоньками лучник обозвал Духов-Големов. Тех самых, с которыми Эйнен и Хаджар сражались вместе с Диносами и Марнил.

Кстати, не стоило и их списывать со счетов. Без всякого сомнения — эти трое могли, скорее всего, на равных побороться с отрядом Гэлхада.

И это учитывая, что великана свяжет боем Анис Динос. Её брат и наследница клана Зеленого Молота — Дора Марнил, вдвоем они стоили десятерых учеников внутреннего круга Быстрой Мечта.

А именно ими и являлись сидящие за столом.

— Резонно, — кивнул Гэлхад. — Значит, чтобы двинуться дальше на восток, нам требуется вырезать этих недоумков.

Хаджар, внезапно, понял, что после того как проход в Пустоши открыли всем ученикам необъятной Империи, то положение в регионе сильно изменилось.

Одиночки еще могли пройти незамеченными, но и сами по себе они мало что могли сделать. Даже те же Диносы, Марнил или Хаджар с Эйненом. Разбей их по одному и вероятность встречи с праотцами возросла бы до небес.

Пустоши уже не были теми, что пару месяцев назад.

Карта и Ключ кардинально изменили регион. И не в более безопасную сторону.

Нахождение же в составе крупного отряда имело как свои плюсы, так и минусы. И, на другой чаше весов по отношению к плюсам, лежал такой минус — как незаметность. А еще то, что если бы они просто обогнули отряд, о котором говорил Бурмир, то те бы банально ударили в спину.

— Битва может привлечь другие отряда, — заметила Тейя.

— Мы уже восстановились после битвы за Ключ, — парировал Гэлхад.

— Может вы, великаны Вечной Горы, и восстановились, но другим нужно больше времени.

Геран поддержали дружным гомоном. Бойцы Вечной Горы славились не только невероятным запасом энергии в Ядре, но еще и тем, что они с легкостью могли его восстанавливать.

Неудивительно, что армия с радостью принимала в свои ряды любого, кто носил эмблему дома Вечной Горы. Один такой воин на войне стоил десятерых.

— У вас было достаточно времени, Геран, — подал голос Проксимо. — Тебе следовало заниматься ночью медитациями, а не ублажать простолюдина.

Тейя хлопнула ладонью по столу и поднялась на ноги. Следом за ней поднялись и воины клана Геран.

— Еще одно слово, баронский сын, — Тейя произнесла это как какое-то ругательство. — И твои земли утонут в крови твоей же семьи.

Проксимо немедленно схватился за копье.

— Думаешь лучше меня, да? Лучше, если принадлежишь к нищему клану? Я слышал, каким образом ваша глава восстанавливала казну клана. Сколько мужей она сменила? Восемь? Десять? Спешу напомнить, Тейя, все они были из богатых дворян и…

— Закрой рот, Проксимо!

Что удивительно, сотрясший шатер рев принадлежал не Тейе или кому-то другому из Геран, а Гэлхаду.

— Я не потерплю, чтобы в моем присутствии, дворянин неуважительно относился к древнему клану аристократии! — глаза великана пылали воинственным пламенем.

Проксимо поняв, что позволил себе лишнего, сдержано поклонился сперва Гэлхаду, а затем Тейе. Только во второй раз он не спрятал взгляд, а смотрел строго в глаза Геран.

Такое, если знать этикет, считалось открытым вызовом.

— Приношу свои извинения дому Геран.

Хаджар, да и все присутствующие понимали, что принятие таких извинений даже хуже, чем отсутствие последних. Если бы Проксимо позволил бы себе подобное по отношение к тем же Диносам или Марнил, то он бы уже знакомился с праотцами.

А следом за ним и вся его родня, вплоть до самых далеких по крови кузенов. И земли бы его покрыл густой слой пепла, под которым и лежали бы истерзанные тела родни.

Но Геран были слабы. И занимали позицию Седьмого Великого Клана лишь потому, что это было выгодно Императору.

— Твои извинения приняты, Проксимо, — сквозь сжатые зубы процедила Тейя.

Оставляя на столе глубокие царапины от ногтей, она уселась обратно на стул. Следом за ней опустились и пара воинов.

Проксимо, одними губами прошептав: «Так я и думал», — тоже принял сидячее положение.

— Итак, если нет других идей, то мы идем на восток.

— Но.

Взмах руки Гэлхада не дал договорить Тейе.

— Проксимо позволил себе слишком много, за это я приношу тебе Тейя и свои извинения. Но в чем-то он прав. Ночь была дана не для плотских утех, а для медитаций и восстановления. И если ни у кого нет резонных аргументов против этого, то мы отправляемся на битву. Напомню вам и то, что у нас есть Ключ. И если нас смогли отследить эти двое, — Гэлхад кивнул в сторону Хаджара и Эйнена. — то что помешает другим.

Хаджар, понимая в какую сторону клонит переговоры, незаметно дал сигнал Эйнену. Тот, в свою очередь, наклонился к уху Хаджара и начал шептать.

Шептал он, на языке островов, исключительно отборные ругательства.

Хаджар же, делая максимально понимающий и осознающий вид, кивал и бухтел:

— Да… конечно… помню, разумеется… хитрый шифр, друг мой… да… неужели? Как интересно…

Гэлхад закатил глаза и прогремел:

— О чем вы шепчетесь?!

— Ох, простите, — улыбнулся Хаджар. Он взял одну из стрел-указок и начал двигать ею фигурку. — Если мы с вами пойдем по устью, то, согласно карте, в нем найдется подземный канал, который древняя цивилизация использовала в качестве канализации.

— И зачем мне знать, куда древние сбрасывали свое дерьмо?

— Ну, дерьмо, если оно там и осталось, уже давно окаменело. А вот канал позволит нам незаметно пробраться на десять километров к северо-востоку.

— Что уведет нас от простейшего входа к восточному направлению, — заметил Бурмир. — А именно на востоке, по слухам, и находится карта.

Хаджар понятия не имел, откуда в Пустошах уже успели появиться слухи о местонахождении карты. Что-то наводило его на мысль, что распустить их могли и сами организаторы «честного испытания».

— Может и да, а может и нет, — пожал плечами Хаджар. — Но, где бы не находилась Карта, зачем нам её искать, если…

— Если те, кто её найдут, — перебил осознавший идею Гэлхад, — сами же её нам и принесут. Без карты вход в гробницу заказан, но кто сказал, что мы не можем устроить засаду у входа.

— Именно, — кивнул Хаджар.

Гэлхад задумался. Но по нему было видно, что решение он уже принял. Его сложно было не принять.

Особенно учитывая, что Хаджар «забыл» сказать о том, что древняя канализация приведет их прямо в центр города эпохи Ста Королевств.

Города, который не был нанесен ни на одну карту Пустошей. Ну, почти не на одну.

Просто потому, что вот уже сотни веков он был скрыт ото всех.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 705**

— А можно уточнить еще раз? Почему именно мы идем первыми? Все же Карта — у нас и без вы…

— Закрой уже свой рот, простолюдин! Заткнись и иди вперед.

— Вполне резонный аргумент. И как я только сам до него не додумался.

Хаджар отвернулся от едущего на Пустынной Лошади Гэлхада.

Вместе с Эйненом, Хаджар шел по откосу устья древней реки. Под палящем солнцем, одетый в старые, поношенные вещи, он осторожно спускался все глубже и глубже.

Когда-то давно это река поражала воображение. Глубиной в несколько сотен метров, шириной она была такова, что по ней могло свободно ходить несколько торговых флотилий, сопровождаемых еще и военными.

От берега до берега простиралось пространство в двадцать, а то и двадцать пять километров.

Теперь, спустя неисчислимое количество лет, река пересохла. Её берег, вместо пышущего жизнью, превратился в песчаный откос. Еще немного и его можно было бы спутать с барханом. Редкая, пожухлая трава, вот и все, что осталось после эпохи Последней Войны.

Войны, уничтожившей не только триллионы живых существ, но и саму природу в этом регионе.

— Хватит глазеть по сторонам! — Проксимо, едущий следом за Хаджаром, ткнул ему копьем в спину. — Шевелись быстрее!

— Его я убью лично, — на диалекте островов, прошипел Хаджар.

— Что ты сказал, босоногий?!

На самом деле Хаджар не был босым. Он носил свои любимые, комфортные, удобные для любой ситуации, обмотанные тканью лапти. Такие же обувал и Эйнен. И, в отличии от дворян и аристократов, им не приходилось каждый раз переобуваться.

Такая одежда была куда практичнее, чем хваленые, на весь Даанатан, моднейшие кавалерийские ботфорты.

Хаджар бы посмотрел как кто-нибудь в таких взбирался бы по горам Грэвэн’Дора. Те же Диносы и Марнил были вынуждены одевать специальную, шипованную обувь.

Но Проксимо говорил иносказательно. «Босоногими» дворяне называли простолюдин.

— Если мы не помрем раньше, — на том же диалекте островов ответил Эйнен.

— Что он тебе ответил?! Говори!

— Успокойся, Проксимо, — надменно фыркнула Тейя. — Или ты боишься обмочить ноги?

— Намочить, — поправил Геран один из великанов Вечной Горы. — Правильно говорить –намочить ноги.

— О, поверь мне, Аргахад, — ядовито улыбнулась мечница. — Я знаю, как говорить правильно.

— А может они перебьют друг друга, — философски, не меняя языка, заметил Эйнен. — Но, так или иначе, этот план, мой варварский друг, даст фору всем предыдущим.

— Трусишь? — удивился Хаджар.

— Нет, — резко, возможно даже слишком, ответил островитянин. — Я пережил многие из твоих идей, варвар, но эта… Видит Великая Черепаха, эта воистину самоубийственна.

— Видит?

— Что?

— Прости, — Хаджар поднял руку в жесте, будто просил времени, чтобы подумать. — Просто ты сказал — видит. Но ведь Великая Черепаха — слепая.

— И вас совсем не беспокоит, что они что-то осуждают на своем языке?! — буквально кипел Проксимо.

— Богохульник! — выкрикнул Эйнен и чуть было не сбился с шага.

— Нет, ну серьезно!

— Оглянись, Проксимо, — со смешком, но все так же громогласно, произнес Гэлхад. — Мы на дне древней, высохшей реки. Кто знает, какие местные твари были разбужены появление Ключа и Карты.

Проксимо, под смешки отряда, схватился за копье обеими руками и заозирался.

К этому моменту они уже спустились по склону и теперь ехали (в случае Хаджара с Эйненом — шли) по дну реки. Выглядело оно при этом скорее как ущелье. Высоким скалам, возвышавшимся над головами на десятки метров, не было числа.

Будто скальный лес, они окружали отряд. Вырывались из каменной почвы и устремлялись куда-то к небу. Сотни огромных валунов, острые камни под ступнями и лошади, которые, несмотря на высокую стадию развития, почти не могли пройти здесь с седоком.

— Дальше пойдем пешком, — отдал распоряжение Гэлхад и первым спешился.

Он взял лошадь под уздцы, правой же рукой он сжимал рукоять секиры. Броня Гэлхада, полностью закрывавшая его от пяток и до шеи, была, пожалуй, самой качественным Императорским доспехом, который видел Хаджар.

У большинства, даже у Диносов и Марнил, присутствовали изъяны. Они не были способны полностью сохранить циркуляцию энергии в своей структуре. И потому не могли и удержать силу, вливаемую в них носителем.

У доспеха Гэлхада такие изъяны отсутствовали.

На аукционе он бы стоил в несколько раз больше, чем обычный Императорский доспех.

— Не нравится мне происходящее, брат, — тот, кого Тейя назвала Аргахадом , подошел к Гэлхаду. Он держал в руках молот, а его доспех ничем не уступал тому, что носил Гэлхад. — Ты веришь этим двоим низкорослым?

Хаджар, идущий впереди, никаким образом не смог бы услышать то, о чем говорили двое великанов Вечной Горы. Но если Хаджар и не был способен на такое, то для нейросети, каким-то образом, подобная задача не представляла особых проблем.

Будто кто-то повернул тумблер и звуки в мире стали намного четче. Даже объемнее. Хаджар знал, что в десяти шагах к северу ползет уж. Он ощущал, как за их отрядом следят сотни пар газ летучих мышей — их крылья слегка дрожали, создавая вибрации.

И из всего этого нового для себя шума, ярко выделялись два голоса.

— Я не верю никому из тех, кто не носит эмблемы нашего клана, кузен, — с братом Гэлхад говорил без того повелительного тона, что с остальными. — Но у нас, пока, нет выбора.

— Мы могли бы разбить тот отряд из сорока адептов.

— Могли бы, — согласился Гэлхад. — но что дальше? Идти вслепую на восток за слухами?

— Благодаря слухам мы нашли Ключ.

— Дважды в одну реку не войдешь, кузен. Там, где слухи могли помочь в первый раз, во второй они с легкостью заведут нас в ловушку.

А Гэлхад был не глуп. Очень не глуп. Хаджар изначально этого как-то в расчет не брал. Он, сам того не осознавая, доверился молве Даанатана.

Народ шептался, что люди Вечной Горы были большими, сильными, властолюбивыми, но недалекими. Что же, стоило задуматься о том, что недалекие не приводят свой род за стол Семи Великих Кланов. А еще недалекие не куют столь совершенную броню.

— Эти двое тоже могут вести нас в ловушку.

— Скорее всего так и есть, — кивнул Гэлхад. Его кивка Хаджар тоже не видел, но благодаря нейросети почему-то знал, что именно так великан и поступил. — Но, чтобы они не придумали, забрать Ключ у них не получится.

— Пространственный артефакт — это не самая надежная защита, брат мой.

— Но, все же, просто так выкрасть Ключ у них не получится. Так что, даже если они что-то и задумали, их планы закончатся лишь их собственной смертью и…

Хаджар, услышав все, что хотел, незаметно достал из своего пространственного кольца небольшое Ядро, некогда принадлежащее монстру уровня Короля.

— Ну началось, — вздохнул Эйнен.

Хаджар, подмигнув другу, швырнул ядро вперед. Следом, спустя всего несколько секунд, послышалось шевеление.

— Мы покойники.

— Не торопись к праотцам, мой лысый друг…

Следом за его словами стены ущелья сотряс страшный грохот и последовавший за ним рев.

— В укрытие! — закричал Хаджар. — Это Каменный Крокодил!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 706**

Разламывая высокие скалы, из-за поворота вылез огромной ящер. Привлеченный Ядром, он унюхал отряд и теперь стремился сожрать Рыцарей. Каждый из них носил в себе Ядро, которое было куда мощнее, нежели то, которым привлек монстра Хаджар.

— Занять боевое построение! — отдал команду Гэлхад.

Обученные лошади, а только таких адепты и брали в аренду, мгновенно отошли на несколько метров назад и, сгрудившись, спрятались за скалой.

В этом они в чем-то напоминали Эйнена с Хаджаром.

— О Великая Черепаха, — островитянин осенил себя священным символом родины. — Эта тварь намного сильнее, чем мы предполагали.

— Ну да, — Хаджар, немного задумчиво, потер затылок. — Ну, кто же знал.

Эйнен, схватив друга за плечо, потащил его обратно. Хаджар, достав из кольца зеркало, немного высунул его из-за валуна.

Теперь, даже без помощи нейросети, он видел происходящее.

Тварь, привлеченная ядром, оказалась не только сильнее, но и даже банально — больше, чем планировал Хаджар. Каменный Крокодил чем-то напоминал своего смертного сородича.

Только вместо двух пар лап, он опирался на шестнадцать. Огромная, квадратная башка, была полностью покрыта каменными пластинами. На некоторых даже проросли красные кристаллы, излучавшие разрушительную энергию.

Алыми лучами она разрезала стены ущелья. Высокие скалы, взращенные в атмосфере Пустошей, были для них не крепче сухого дерева. А огромные валуны распадались на множества частей быстрее, чем торфяник.

— Щиты! — взревел Гэлхад.

Теперь Хаджар мог воочию убедиться почему военные так ценили клан Вечной Горы. Причем ничуть не меньше Зеленого Молота — Марнилов.

Перед отрядом Гэлхада вышли воины клана Геран. Они синхронно сняли со спины щиты, и приняв защитные стойки, выставили их перед собой.

— Крыло Аиста! — выкрикнули их.

Белая энергия, закружив вокруг воинов, прошла сквозь их щиты. С удивлением Хаджар обнаружил, что и те являлись артефактами. Пусть и простого, Небесного уровня.

Алый луч, вырвавшийся из кристалла на морде монстра, ударил по энергии. Та вспыхнула и накрыла отряд широким, десяти метровым крылом аиста.

Это выглядело одновременно и завораживающе красиво и столь же смертоносно. Луч, отраженный защитной техникой Геранов, разделился на десятки мелких нитей. Изгибаясь жгутами, они плавили и надрезали скалы и валуны.

— Лучники! По глазам!

Из-за спин Геранов мгновенно поднялись три адепта — лучника. Бойцы дальнего боя, за исключением магов, встречались чем дальше — тем реже. Среди Повелителей каждый лучник ценился намного больше, чем даже талантливый мечник.

Их было действительно немного. А сильных и умелых — еще меньше.

Эти трое, в рамках ступеней Небесных Солдат и Рыцарей Духа, были и умелы и сильны.

— Перо Феникса! — выкрикнул один из лучников.

За его спиной появился Дух. Тот выглядел как стрела, убранная в колчан. Хаджар уже представил, как Рыцарь закладывает руку за спину и вынимает огненную стрелу из колчана, но тот не смог.

Путь предков, помимо Эйнена, в мире людей больше никто не использовал.

Дух-Стрела попросту вспыхнул энергией, которая мгновенно влилась в тело лучника. Она прошла через его руки, слилась с его собственной и перешла в лук. Крепкий артефакт Небесного уровня.

На пустой тетиве, внезапно, появилась стрела. Она действительно выглядела как длинное, полутораметровое, огненное перо.

Прозвучал высокий, режущий уши свист и стрела унеслась в один из шести глаз монстра –по три на каждой стороне огромной, каменной бошки.

Следом за огненным пером, в глаза на той же стороне устремились и еще две стрелы. В который раз Хаджар с удивлением заметил, что за спинами лучников маячили очень похожие Духи.

Если тот, кто использовал «Перо Феникса» хранил в колчане огненную стрелу, то остальные, с такими же духами, по ледяной.

Даже технику применили одинаковую — Ледяная Стрела. Довольно простое и лаконичное название, что, в принципе, было не свойственно миру боевых искусств.

Здесь пафос и помпезность являлись чуть ли не второй валютой.

Еще до того, как три выстрела — два ледяных и один огненный, ударили по глазам гигантского каменного крокодила, Гэлхад уже отдал следующий приказ.

— Копья! По ногам.

Проксимо, следовало отдать ему должное, сорвался в атаку первым. За его спиной вспыхнул Дух-Копье. Пропитав хозяина силой, он позволил применить тому действительно пугающую технику.

Хаджар наглядно увидел в чем разница между жестким и быстрым шестом-копьем Эйнена и, может, чуть более медленным, но гибким копьем Проксимо.

— Ярость Дикообраза!

Правда, название его техники, звучало немного глупо. Но еще большим глупцом окажется тот, кто рискнет отнестись к самой технике свысока или надменно.

Проксимо двигался настолько быстро, что выглядел так, будто не бежал по острым камням, а скользил по ним. И если у Эйнена сотни выпадов сливались воедино, формирую технику «Скалистого Берега», то копейщик действовал с точностью наоборот.

Он сделал всего один мощный, яростный, полный силы выпад. Следом за его копьем потянулись вырванные из скалы камни. А под ногами Проксимо протянулась длинная расщелина, которая чем-то напоминала по форме само копье воина.

Коричневатая энергия прошла через копье, артефакт Небесного уровня, и, внезапно, разделилась на десятки и сотни лучей.

По самым непредсказуемым траекториям, они кружили вокруг гигантского крокодила. Жалили его по каменным ногам и заставляли топтаться в бессильном гневе.

Монстр, высотой под все сорок метров, был настолько массивен, что каждое его движение порождало порыв ветра. Тот срывал щебень со скал и дробью бросал её на отряд.

Белое Крыло Аиста держало удары, но было видно, как с каждой секундой перья в нем тускнеют и в защите появляются дыры.

Проксимо, прикрываемый собственной техникой, уже успел подобраться вплотную к монстру. Он, не на секунду не останавливаясь, бил по тому месту, где должны были находиться сухожилия гиганта.

Удары его копья были быстры и приходили с абсолютно непредсказуемых траекторий. В этом и заключалась сила копейщика — в яростном шквале атак, наносящихся на дистанции где большинство видов оружия не смогут дотянуться.

— Он хорош, — признал Эйнен.

Островитянин, так же доставший зеркало, тоже наблюдал за ходом схватки.

Второй копейщик, чей дух, что неожиданно, предстал в образе какой-то речной рыбки, оказался несколько слабее Проксимо. Двигался он медленнее, его удары не имели той силы и ярости, а техника выглядела проще и с большим количеством слабостей.

Да и мистерий Духа Копья в ней почти не было. Второй копейщик, чьего имени Хаджар так и не запомнил, относился к той категории Рыцарей Духа, которые в погоней за голой силой, забыли о владении оружием.

В итоге он даже Владеющим не был, что казалось уж совсем невероятным.

А вот Проксимо, пусть и находился на ступени Владеющего, делал явные и ощутимые шаги в сторону Оружия в Сердце.

— Ближний бой! — отдал последнюю «тыловую» команду Гэлхад и ринулся в бой.

Вместе с ним, сняв щита, побежали и воины клана Геран, и двое кузенов — членов клана Вечной Горы.

Хаджар, смотря в зеркало, все отчетливее осознавал ценность кузнецов для армии. Не только как поставщиков амуниции и свирепых воинов, но и как командиров.

Тогда, на поле битвы за Ключ, Хаджар думал, что в составе отряда есть несколько военных, но их не было. Просто Гэлхад так руководил отрядом, что из слаженность действительно напоминало армейскую.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 707**

Тейя, обогнав Гэлхада, первой, оттолкнувшись от земли, взмыла в воздух. За её спиной появился дух, чем-то внешне напоминавший медведя. Он раскрыл свои объятья и попытался обнять лапами Тейю, но не смог.

Только теперь Хаджар, спустя несколько месяцев после тренировки в пути предков, начал замечать странности в том, как использовали Рыцари своих Духов.

Последние буквально стремились к союзу с адептами, а те лишь забирали у них силу, но не более того. Вот и в случае с Тейей Дух-Медведь попытался присоединиться к битве, но был отринут.

— Лапа Шатуна!

Хаджар буквально чувствовал как кричит от «боли» и «отчаянья» Дух за спиной Тейи, а та, словно не замечая этого, продолжила битву.

Тяжелый меч в её руках, длинной больше двух метров, а шириной в несколько ладоней, окутался серой энергией. Удар, который Тейя обрушила на голову монстру, предстал в образе титанической медвежьей лапы.

От сокрушительной мощи прямого попадания тяжелого меча, башка Каменного Крокодила задрожала и подогнулась.

Монстра вспахал подбородком скалистое дно высохшей реки.

Из-за его нокдауна, закончившегося натуральной дрожью земли, поднялось громадное облако пыли. По самой же голове монстра, до того как все вокруг скрыла пыльная пелена, потекли струйки густой, болотистого цвета, крови.

Но меньше, чем через удар сердца, пелена оказалась буквально разорвана в клочья. Взрывы воздуха вокруг Гэлхада напоминали взрывы от волшебного пороха.

Вспышки чистой силы и энергии, без добавления стихий. Даже дух Гэлхада выглядел как нечто аморфное, стремящееся принять облик секиры, но буквально захлебывающееся в потоке энергии, струящимся из Ядра адепта.

Удары Гэлхада, который тот обрушивал на голову крокодила, были пропитаны мистериями Оружия в Сердце, но, что удивительно, тот не использовал никаких техник.

Вообще.

Артефакт попросту сочился силой и энергией. И эта самая энергия, вливаясь в удары секиры Гэлхада, отрывала куски камней, броней укрывавших голову крокодила.

Его кузены тоже не отставали. Каждый из них обладал Духом, являвшимся копией их оружия. Но мистерий в ударах адепта содержалось максимум на уровне Владеющего.

Да и таким невероятным запасом энергии кузены Гэлхада не отличались. Им приходилось использовать техники. Правда силы они вливали в них столько, что каждую можно было с легкостью спутать с принадлежащей Повелителю.

От Каменного Крокодила, оглушенного ударом Тейи, отлетали куски его каменной кожи. Под ногами адептов уже хлюпало от болотистой крови. А лучники, постоянно меняя местоположение, продолжали поливать левую сторону монстра градом огненно-ледяных стрел.

Из-за этого монстр был вынужден держать глаза закрытыми. В силу же его квадратной морды, никаким другом образом проконтролировать происходящее на левой половине он не мог.

И Гэлхад, умело направляя отряд именно в слепую зону твари, пользовался преимуществом на все сто.

В итоге огромный монстр ступени Древнего не мог даже пошевелиться под яростным натиском одиннадцати адептов. Все, на что он был способен — лишь изредка огрызаться алыми лучами, которые перехватывали либо великаны Вечной Горы, либо щитоносцы клана Геран.

— Мне кажется, — проворчал Эйнен. — мы недооценили этих ребят.

— Возможно, — согласился Хаджар.

Он призвал в реальность Черный Клинок.

— Эй-эй.

— Все в порядке, — успокоил друга Хаджар. — если мы немного не поможем этой твари, то план покатиться ко всем демонам.

— Тогда нам нужно небольшая отвлекающая диверсия.

Нечеловеческие, фиолетовые глаза островитянина сверкнули слабо сдерживаемым азартом. Высунувшись из-за «укрытия», он сосредоточил энергию в ладони.

— По моему сигналу, варвар.

— Какому еще сигналу?

— О, сейчас увидишь.

И Эйнен ударил ладонью по земле. Разом три четверти от запаса его Ядра ушли в камень. Энергия, разрывая скалы, трещиной зазмеилась по отвесному склону, пока не взорвалась где-то на уровне пятидесяти метров.

Отколовшиеся от стен ущелья, многотонные валуны полетели прямо на головы адептам.

— А-а-а, — протянул Хаджар. — Ты про этот сигнал.

— Действуй!

Хаджар, не дожидаясь, пока валуны упадут, прицелился и сделал короткий взмах мечом. Он не вкладывал в удар ничего, кроме чистой энергии.

Никаких мистерий меча, которые могли бы его выдать, лишь самую чистую силу, которую только мог создать.

С лезвия мгновенно исчезнувшего Черного Клинка сорвался поток энергии. Незримой и едва ли ощутимой. В из-за полного отсутствия мистерий, на этот раз удар Хаджара не выглядел, как дракон.

Поток силы, почти никак не влияя на окружающий мир, ударил как раз вовремя.

Гэлхад уже замахнулся секирой, чтобы продолжить серию сокрушительных ударов. Зверь, не способный пошевелиться, рано или поздно, несмотря на каменную броню, пал бы под натиском адептов.

— Да сдохни ты уже!

Гэлхад, буквально светящийся из-за количества энергии, опустил секиру, но та так и не коснулась каменной шкуры монстра. В последний момент что-то невидимое ударило по её лезвию.

Гэлхад, несмотря на всю свою силу, не смог вовремя вернуть оружие на прежнюю траекторию. В итоге, вместо того, чтобы ударить уже по открытой ране, секира отсекла несколько камней.

— Проклятье, — только и успел выругаться великан Вечной Горы.

Получивший лишь мгновение передышки, монстр мгновенно им воспользовался. Он легко продемонстрировал, что несмотря на свои шокирующие размеры и немалый вес, он обладал еще весьма впечатляющей скоростью.

Лапа, которую и атаковал Гэлхад, лишь немного дернулась. Но толчок получился такой силы, что Гэлхада буквально смело с места.

Оставляя в воздухе белый росчерк, он врезался в ту самую скалу, с которой уже падали многотонные валуны. Разница во времени между диверсией Эйнена и столкновением Гэлхада прошло не больше доли мгновения.

Стоило надеяться, что подозрения не падут на двух друзей.

Монстр же, отправив Гэлхада в полет, пришел в самую настоящую ярость. Он начал раскидывать адептов так, словно те были тряпичными куклами.

Его удары несли в себе огромное количество простой, физической силы. Но этого было достаточно, чтобы пробить и защитные техники и даже помять доспехи.

Некоторым, правда, повезло многим меньше, чем попросту отделаться несколькими переломами и резанными, от собственной брони, ранами.

Второй копейщик, не успев отскочить в сторону, попал прямо под лапу Каменного Крокодила. Он даже не успел вскрикнуть, как отправился к праотцам. От него, учитывая силу и энергетическую мощь монстра, даже кровавого пятна не осталось.

В то же время один из алых лучей, вырвавшихся из кристалла, пробил грудь огненного лучника. Тот, прохрипев что-то нечленораздельное, умер еще в момент падения на землю.

— Сюда! — закричал Хаджар. — Сюда, быстрее!

Друзья стояли рядом с небольшой, узкой расщелиной.

Они размахивали руками и подзывали других адептов. Гэлхаду хватило ума, чтобы сообразить, что восстановить боевое построение они, может, и смогут, но к этому времени монстр перебьет большую часть отряда.

— Отступаем! — закричал великан Вечной Горы. — В расщелину! Всем! Живо!

И адепты бросились в бегство.

Хаджар с островитянином, первые залезшие в расщелину, переглянулись.

— Видишь, — спокойствие Хаджара резко контрастировало с творящимся снаружи безумием. — Все идет по плану.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 708**

Первой в расщелину прыгнула Тейя. На ходу нанеся несколько рубящих ударов, она расширила вход в расщелину настолько, чтобы адепты могли свободно пройти внутрь.

Хаджар с Эйненом, двигаясь боком, в притирку к камням, пробирались все глубже. В расщелине было настолько тесно, что даже голову приходилось поворачивать в профиль. Но даже так — камни то и дело царапали скулы и щеки, оставляли глубокие порезы на виске и бровях.

Следом за Тейей в расщелину прыгнул Проксимо, за ним один из воинов Геран. Второму не повезло — один из лучей прошелся по его правой ноге. Подкошенного, лишенного опоры адепты, монстр попросту проглотил. Даже не жуя.

— Гувер! — закричала Тейя, но было поздно.

Она даже порывалась выбраться ему на помощь, но Проксимо и не думал сходить с места. После смерти Гувера, третьего погибшего в отряде Гэлхада, остальные начали торопиться.

Дошло до того, что два ледяных лучника, каким-то чудным образом, умудрились пропихнуться в расщелину одновременно.

В результате, разумеется, застряли. Им помог удар ноги одного из великанов Вечной Горы.

Последним в расщелину зашел Гэлхад. Перед этим он отправил в полет удар секиры настолько насыщенный энергией, что тот лавиной накрыл Каменного Крокодила и смог пусть и не повалить монстра, но заставил его остановиться.

Немыслимо для простого Рыцаря Духа. Но если учесть столь же немыслимый запас энергии у потомков Вечной Горы, то…

— Быстрее! Шевелитесь! — закричал Гэлхад.

Очнувшийся Каменный Крокодил, заметив что его добыча самым наглым образом решила сбежать, взревел и протаранил скалу.

Сверху в расщелину посыпались осколки горной породы. Из-за того, насколько в ней было тесно, самые крупные обломки попросту накрывали адептов своеобразной крышей. Мелкие же камешки поспали головы галькой, но никакого вреда причинить не могли.

После второго удара Каменного Крокодила расщелина полностью погрузилась во мрак.

Едкий, густой, он чернилами обволакивал каждого из идущих. И даже несмотря на то, что Небесные Солдаты и Рыцари Духа вполне могли видеть и в темноте, нервозность в отряде только возрастала.

— Демоны и боги, — Аргахад, протираясь сквозь камни, оставлял за собой шлейф крови. И для этого не требовалось видеть в темноте или иметь глаза на затылке. — Откуда там появился этот монстр?!

— Я скажу вам откуда, — шипел Проксимо. Он, на время, отдал копье Гэлхаду, поместившему оружие в свое пространственное кольцо. — Эти два босоногих приманили монстра!

Хаджар, едва было не лишившийся глаза из-за очередного выступа, мысленно выругался. Копейщик все сильнее действовал ему на нервы.

Жаль, что Каменный Крокодил раздавил не того копейщика.

— Хватит нести чепуху, Проксимо! — озвучила мысль друзей Тейя. — Как, по-твоему, они могли его приманить?

— А то вы все не знаете! Ядром другого монстра.

— Ты хоть понимаешь, какой силы должно быть Ядро, чтобы приманить Древнего монстра? К тому же — четвертой стадии?

Как и ступени развития у людей делились на четыре стадии, так же было и у монстров. К примеру Азрея находилась на второй стадии Древнего монстра. А вот тот Каменный Крокодил, как уже сказала Тейя, на четвертой.

И пропасть, лежащая между звериными стадиями, не шла ни в какой сравнение с той, что разделяла людские.

Адепты могли нивелировать преимущество противника при помощи амулетов, талисманов, тайных техник, артефактов и алхимии. У зверей такие преимущества отсутствовали.

— Короля второй или третьей стадии, — ответил Проксимо.

Первым засмеялся Аргахад, вскоре к нему присоединились лучники, затем и все остальные члены отряда. Даже Хаджар с Эйненом, пусть и несколько наигранно, поддержали всеобщее веселье.

— Все, хватит, — сквозь слезы произнес Гэлхад. — Из-за нашего веселья ущелье обвалится.

Смех разом стих. Пусть адепты и храбрились, но двигаться в полной темноте, в тесной каменной кишке, где с трудом получалось дышать — приключение не из приятных.

Осознание того, что впереди и вовсе может быть тупик, лишь сгущало краски происходящего.

— Гэлхад, разве ты не видишь — вонючие босяки ведут нас в ловушку!

Проксимо, сам того не зная, буквально повторял тот же разговор, что совсем недавно состоялся у Гэлхада и его кузены из клана Вечной Горы.

— Ты сам-то слышишь себя, Проксимо? — Тейя шипела не хуже ядовитой змеи. — Откуда у Хаджара с Эйненом такое ядро?

— Не забывай, Тейя, что мы имеем дело с учениками «Святого Неба». Причем далеко не внешнего круга.

Кажется, только после слов Проксимо, члены отряда вспомнили, с кем их свела судьба. Причем если Рыцарь Духа, ученик внутреннего круга, не особо их удивлял, то вот Небесный Солдат, носящий медальон полноправного ученика…

Такое редко встретишь.

— Им хватило бы сил, чтобы завалить такую тварь, — закончил Проксимо.

— На одно ядро монстра уровня Короля можно выручить до нескольких сотен имперских монет! Посмотри как они одеты. Да будь у них такое Ядро, разве бы стали они носить обноски?

— И это все, на чем основываются твои выводы?! Ты хоть сама себя слышишь, Геран? Любой может нацепить эти обноски, чтобы сойти за нищего.

В очередной раз Проксимо продемонстрировал, что идиот не становится Рыцарем Духа и уж тем более учеников внутреннего круга одной из трех лучших школ боевых искусств.

— Ну и зачем это им, Проксимо?

— Боги и демоны, неужели одной ночи достаточно, чтобы ослепить тебя, Геран? Это же очевидно, что они играют в свою игру! Разве никто не хочет поинтересоваться где пропадали эти двое, пока мы своими животами рисковали?!

Хаджар в очередной раз мысленно выругался. Нет, положительно, он прикончит этого болтливого копейщика. Гэлхад и без советов Проксимо подозревал Хаджара с Эйненом, а теперь…

— Резонный вопрос, Проксимо, — донесся голос великана из темноты ущелья. — Эй, вы, простолюдины, постарайтесь ответить на него. И ответить так, чтобы я поверил. Иначе, когда мы выберемся из этой клятой каменной кишки, вы увидите не свет солнца, а порог дома праотцов.

Эйнен с Хаджаром как раз уперлись в один каменных обломков. Каким-то образом тот оказался одновременно узким и достаточно массивным, чтобы заблокировать часть расщелины.

Благо камень застрял и оставил полуметровое пространство.

Чтобы дать Эйнену пространство принять лежачее положение, Хаджару пришлось резко затормозить. Тейя, держащая в левой руке тесно прижатый к скале тяжелый клинок, едва было не налетела на Хаджара.

В итоге затормозил и столкнулся весь отряд.

— Что там такое?! — взревел начавший терять терпение Гэлхад.

— Камень перегородил дорогу, — ответил Хаджар. — Дальше придется ползком.

В отряде послышались ругательства. Для многих и нынешнее испытание было самым настоящим вызовом, а уж про то, чтобы ползти в каменной тесноте.

— Не меняй тему, простолюдин, — не унимался Проксимо. — Где вы были, когда мы бились с монстром?!

Хаджар, последовавший за Эйненом, пополз под камнем. Здесь было так тесно, что приходилось извиваться ужом, чтобы хоть как-то продвинуться вперед.

Воздуха хватало едва-едва на один вдох в десять секунд. В кромешной тьме, не зная, когда закончится этот древний воздуховод, меньшего, чего хотел Хаджар — отвечать на дурацкие вопросы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 709**

— Я же говорил! Я же говорил! Ах!.. Проклятые горы! Мы все здесь помрем из-за них!

— Хватит истерить, Проксимо! — голос Гэлхада звучал так, будто он говорил со дна колодца.

Наверное, трем великанам Вечной Горы сейчас приходилось тяжелее, чем всем остальным, вместе взятым.

— А ты, простолюдин, — продолжил гигант. — потрудись объяснить, что ты имел ввиду и… Демоны и Боги! Когда уже закончится эта демонская кишка!

Видимо Гэлхад рассек голову об один из торчащих уступов.

— Объяснять особо нечего, — прокряхтел Хаджар. — Увидев монстра, мы с другом спрятались и ждали, что он вас убьет. А мы, потом, заберем с ваших трупов Ключ и отправимся дальше на поиски гробницы.

Подобная откровенность застала отряд врасплох. На некоторое время они даже остановились. Но, больше остальных, была поражена Тейя.

— Хаджар, ты…

— Ничего личного, Геран, — перебил Хаджар. Он пытался сохранить свой голос ледяным, но внутри на душе кошки скреблись. — Ночью нам было хорошо, но не думай, что это что-то меняет в наших отношениях.

Тейя выругалась.

— Зря я тебя выгораживала, босоногий, — с явной ненавистью произнесла девушка.

— Ой, неужели у Геран мозг поднялся чуть выше пояса.

— Следи за языком, Проксимо, — прогремел третий из членов Вечной Горы. — Ты все еще говоришь с аристократом!

Копейщик замолчал.

Хаджар же был рад тому, что Тейя теперь, в лучшем случае, плюнет ему в лицо, но не заговорит.

Так у неё будет больше шансов выжить…

Их встреча действительно была чистой случайностью. Хаджар не мог позволить подобному стечению обстоятельств повлиять на их план.

— Итак, простолюдин, — вновь прозвучал голос из колодца. — Я, может, ошибаюсь, но союзники ведут себя несколько иначе.

— Да что с ним говорить, Гэлхад! — вновь закричал Проксимо. — Кончать надо их обоих!

— Если ты не заметил, Проксимо, то здесь даже дышать тяжело. Но если тебе так не терпится пустить кому-то кровь, можешь, к богам и демонам, начать с себя. Твои истерики уже действуют мне на нервы!

Копейщик, поняв, что вступил на весьма тонкий лед, прошептал нечто, напоминающее собой извинения и замолк.

— Ну так что, простолюдин. Я все еще жду.

Хаджар, к этому времени, как раз преодолел очередной выступавший из пола острый осколок. Если бы он был чуть менее осторожен, то тот с легкостью вспорол бы ему живот.

Причем с такой же простотой, он мог бы рассечь и артефактную броню вплоть до Небесного Уровня.

И с каждым движением, с каждым метром, которые они преодолевали, проход становился только уже. Хаджар уже сбился со счету, сколько порезов и ран он получил, пока пытался оставить за спиной (вернее — ступнями) очередной отрезок пути.

И это с учетом, что, Хаджар с Эйненом, незаметно для остальных, использовали Зов.

— Ты правильно сказал, Гэлхад — союзники так не поступают. Но с самого начала, что мы с Эйненом появились в вашем отряде, вы вели себя с нами не как с союзниками, а как с пленниками. А естественное желание пленника — сбежать. И лично я не вижу ничего зазорного в том, чтобы попытаться воспользоваться удачно сложившейся ситуацией.

— Значит, пока мы сражались, вы отсиживались? — что неожиданно, шипение принадлежало Тейе. — Один из моего клана погиб из-за вас! Этого я тебе не прощу, Хаджар Дархан! Видимо мой брат ошибался на твой счет.

— Дархан… Дархан… — Аргахад будто пытался что-то вспомнить. — Я где-то уже слышал это имя… Кажется, в форте Даригон, ходили слухи о воине, пришедшем из степей Ласкана. И звали его… Хаджар Дархан.

— Степи Ласкана не самое дружелюбное место, — замыкавший «процессию» Гэлхад, судя по звукам, столкнулся с тем же выступом, что и ползущие перед ним. И, видимо, великану повезло чуть меньше. Чавкающий звук свидетельствовал о том, что плечу великана в данный момент не очень приятно. — А в твоих волосах, простолюдин, я заметил перья орков. Чтобы заслужить их уважения недостаточно отсиживаться за камнем…

— Выход!

Эйнен, как и планировалось, первым вывалился из расщелины. Как только островитянин освободил пространство, то Хаджар мигом зажмурился.

На фоне недавнего мрака, едкий сумрак канализации бил по глазам сильнее полуденного солнца.

Подождав пока глаза привыкнут, Хаджар сделал последнее усилие и оказался в явно не природном тоннеле. Овальные стены, смыкающиеся под широким сводом. Абсолютно ровный пол, по центру которого виднелось прямоугольное углубление.

Видимо когда-то давно именно по нему стекали городские нечистоты. Сейчас же здесь кроме мха и редкой растительности ничего больше не было.

Отойдя с Эйненом к противоположной от воздуховода стене, Хаджар обнажил Черный Клинок и дал волю мистериям. Мгновенно тоннель заполнило давление силы уровня Оружия в Сердце.

Точно так же поступил и островитянин.

Первой из расщелины показалась Тейя. Поднявшись на ноги, она сперва опешила от внезапного взрыва силы «безобидного» Небесного Солдата, а затем подняла перед собой тяжелый клинок.

— Эта могила будет тебе по рангу, Дархан.

Ненависть в голосе Тейи можно было бы положить на весы и взвесить. И, скорее всего, мера оказалась бы выше, чем весила сама Геран.

Постепенно следом за воительницей потянулись и остальные члены отряда. Последним, разумеется, выбрался Гэлхад. И, кажется, великан был сильно поражен тем, что он увидел.

— Значит меч, который все это время висел у тебя на поясе — простой муляж, — задумчиво протянул он.

— Будьте осторожны, — прогремел Аргахад. — До меня доходили слухи о его мече. Говорят, что достаточно одного пореза, чтобы вытянуть из вас силы. Клинок отравлен.

— Отравленный клинок, — сплюнула Тейя. Её глаза пылали той же ненавистью, которую лишь недавно она испытывала по отношению к Проксимо. — Другого я и не ожидала от того, кто лишен чести.

Хаджар не собирался объяснить того, что Черный Клинок не был отравлен. Хотя бы просто потому, что если свести к минимуму, то в чем конкретная разница между ядом и поглощением чужого Духа?

— Позвольте я начну первым, — Проксимо даже облизнулся. — Я вырву его сердце, а голову насажу на копье и, когда мы отыщем гробницу, поставлю у входа. Пусть остальные ученики «Святого Неба» видят, что «Быстрая Мечта» делает с…

Копейщик уже принял атакующую стойку, а вокруг Хаджара начала сгущаться черная, с сними нитями, энергия, как вперед вышел Гэлхад.

Обозначив поклон легким кивком головы, он протянул руку.

— Приношу свои извинения, Хаджар Дархан и Эйнен с островов, — этим жестом Хаджар шокировал всех присутствующих. В том числе и самих друзей. — Вы пришли к нам со своими намерениями, это без сомнения. Но такие же имеются и у нас. Я не обещаю вам дружбы или полноценного союза. Но, пока мы преследуем общие цели, я смею заверить вас, достопочтенные адепты, что буду относиться к вам как к равным.

Хаджар мысленно выругался.

Эйнен же прошептал так тихо, что слышно было лишь его другу.

— И что теперь с твоим планом, мой варварский друг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 710**

— Ты серьезно протянул им свою руку? — Аргахад снов шел рядом с братом.

Третий великан двигался впереди кузенов. Члены клана Вечной Горы замыкали их шествие, которое вновь возглавил Хаджар.

Мысленно в данный момент он надеялся, что Гэлхад сознается в своем коварстве. Не было бы никакого труда использовать в своих целях бесчестного и «злого» человека.

Но наживаться на несчастье человека чести… Хаджар, за время службы Генералом Лидуса натворил немало дел, от которых до сих пор ему было стыдно.

Не перед кем-то.

В первую очередь — перед самим собой.

— Я был неправ, дорогой кузен. Испытание Пустошей затуманило мой взор. Какая разница, какой медальон носят эти двое. Они пришли к нам с деловым предложением, которое я принял. Моим долгом является сделать так, чтобы они не чувствовали себя ущемленными.

— Но ты ведь понимаешь, что, скорее всего, они планируют нас использовать.

— Так же, как и мы их, — ровным тоном, парировал Гэлхад. — Таковы правила политики, мой дорогой кузен. Когда мой старший брат станет главой клана, а я — его правой рукой, ты, как мой советник, должен будешь научиться лучше разбираться в придворных интригах. Иначе клан Вечной Горы будут ждать тяжелые времена.

— Я всегда полагал, что Вечная Гора опирается на поддержку армии.

Гэлхад засмеялся, а затем хлопнул кузена по плечу.

— Как думаешь, Аргахад, кого военные поддержат в первую очередь? Марнилов или Вечную Гору.

Великан не стал отвечать на этот вопрос. Просто потому, что ответ был и без того очевиден. Разумеется армия, в первую очередь, поддержит клан Зеленого Молота.

Оружие и доспехи это, конечно, хорошо, но лекари испокон веков ценились без меры.

— Значит и мы, и они — играем в свою игры?

— Почему же — в одну и ту же. Просто кто выиграет, тот и выиграет. Мы знаем, что они хотят использовать нас, они знают, что мы — их. Все честно, дорогой кузен.

Аргахад выругался. Не так грязно и виртуозно, но довольно резко.

— Ненавижу интриги.

Гэлхад снова засмеялся, а Хаджар был полностью согласен со словами гиганта.

Путь по канализационному тоннелю оказался спокойным и довольно ненавязчивым путешествием. Если, конечно, не считать редких монстров уровня чуть ниже Короля. Некая помесь рептилии и крысы, они не представляли особой угрозы для отряда элитных учеников.

Впрочем, как и ценности.

Идущие впереди Хаджар с Эйненом почти не тратили сил, чтобы прикончить метровых тварей. Ядра же, исключительно из своей бережливости, они делили пополам и оставляли в пространственных кольцах.

Как бы не сложился их поход за сокровищами Последнего Короля, а Очки Славы лишними не бывают.

— Выход! — уже во второй раз прокричал Эйнен.

По старой, местами обвалившейся, каменной лестнице они поднялись наружу. Свет лунного месяца и ярких, Вечерних Звезд, приятным душем смыл с путников налипший на них осадок подземного мрака.

— Боги и демоны… — послышались шепотки среди адептов.

Они стояли посреди, вероятно, на краю центральной площади. Некогда это было внушительное сооружение, на котором вполне могли уместиться десятки, а то и сотня тысяч человек. По краям возвышались колонны и столпы, где-то виднелись купола замковых крыш.

Сама же канализация долгое время была прикрыта специальной, стилизованной под камень, кованной решеткой, но спустя эпохи от неё осталось лишь несколько обломков.

Собственно, как и от всего, что их окружало.

Исчезло былое величие, пропал лоск и блеск столицы древнего королевства. Лишь развалины и руины и ничего более того.

Покрытые песком и землей, иногда пробитые ядовитым плющом или устланные рыжим мхом. Окружавшие их руины лишь навевали ощущение величия, но в итоге выглядели даже в чем-то жалко.

То, что люди строили для прославления королевства сквозь тысячелетия, в итоге не устояло перед разрушительным влиянием времени.

— Бурмир, — окликнул лучника Гэлхад.

Тот, кивнув, поднял голову и пару секунд смотрел на звезды. Эйнен сопровождал это «скептическим» выражением лица. Благо для окружающих оно ничем не отличалось от его обычной, каменной физиономии.

— Мы выиграли где-то двадцать километров. Может чуть больше.

— Хорошо, — кивнул Гэлхад. — это немного, но учитывая, что никто не знает куда идти — то, достаточно. Так, Хаджар?

— Так, — согласился Хаджар. — Вы согласны и дальше следовать нашей карте.

Великан криво улыбнулся.

— Веди, варвар. Только постарайся, чтобы больше мы не попадали в ситуации, когда все сражаются, а вы с другом отсиживаетесь в укрытии. Все же, отношения на равных, работают в обе стороны…

Хаджар намек понял. Да и трудно было его не понять.

— Что говорит ваша карта?

Хаджар, поддерживаю легенду о шифре, наклонился к островитянину. Тот, на этот раз, не ругался, а спел какую-то пошлую, портовую песенку. С удивлением, Хаджар обнаружил, что Эйнен обладает весьма неплохим музыкальным голосом. Хотя репертуар подобрал еще тот.

У Неро бы уши завяли…

— Придется подождать утра.

— Почему? — моментально насторожился Проксимо.

— Следующий ориентир появится только на свету полуденного солнца, — и Хаджар действительно говорил правду. На карте, которую успела скопировать нейросеть, были указаны не только ориентиры, но и подписи к ним.

Разумеется, Хадажр не знал языка, на котором говорили древние адепты. Но, удивительно, вычислительному модулю хватило всего нескольких дней и того отрывка из стихотворения Арва’Лона, чтобы сделать примерный перевод.

И это учитывая, что после тренировочного режима, Хаджар обратно перенаправил девяносто пять процентов мощности на разбор печати Духа Меча.

Все равно тренировок, до момента возвращения в школу, ему было не видать.

— Что же, — Гэлхад огляделся и указал секирой на полуразрушенный каменный навес. –Разобьем лагерь там. Этой ночью, я надеюсь, все посвятят свободное время медитациям и восстановлению, — великан сделал красноречивое ударение на последнее слово. — Кто знает, когда еще получится сделать такой длинный привал.

После этого, провожая друг друга недоверчивыми взглядами, члены отряда разошлись ставить шатры, где и исчезли в скором времени.

Хаджар, оставшись немного подышать свежим воздухом, курил трубку и смотрел на древние развалины. Городу, в котором они сейчас находились, было лет больше, чем любой из Семи Империй.

Удивительно, сколько эпох простояли эти развалины. Сокрытые временем и старинной магией, ждали того момента, как в Пустошах снова появятся Ключ и Карта.

Хаджар буквально видел, как по этим улицам ходили люди, которые еще не знали ни пороха, ни летающих кораблей. Здесь практикующие, адепты и смертные жили вместе.

Мир еще позволял это сделать. Пустоши ведь только после Последней Войны стали регионом, не пригодным для жизни смертных, а когда это были цветущие долины и поля.

— Хад… жа-а-а-р…

Он вздрогнул и заозирался по сторонам.

Хаджар уже не раз сталкивался с тем, когда его звал какой-нибудь таинственный, призрачный голос. И, видит Высокое Небо, еще ни разу это не заканчивалось ничем хорошим. Ну или хотя бы безопасным.

— Ты ничего не слышишь, ничего не слышишь, — шептал он сам себе.

А затем вздрогнул.

От неожиданности.

Что-то дернуло его за край старых, штопанных одежд.

Хаджар обернулся и увидел мерцающий огонек. Тот завис в нескольких метрах над мостовой и кружился около поворота на узкую улочку.

— Хад… жа-а-а-р…

Вновь донеслось до слуха. Будто шелест в кроне или шепот ветра. Легкий и неуловимый. Почти неслышимый.

— Я об этом точно пожалею, — протянул Хаджар и, вытряхнув из трубки пепел, отправился следом за огоньком.

Вместе они блуждали по ночным улицам древней столицы. Выходили на широкие проспекты, порой замирали и пропускали бредущих мимо монстров и Духов-Големов. Сворачивали под полуразвалившиеся мосты, насквозь проходили рухнувшие под весом времени здания.

И так, пока, наконец, не пришли к строению, которое, казалось, не тронуло мягкое, но смертельное касание эпохи. Оно, все такое же крепкое и величественное, как и раньше, возвышалось почти в центре города. Отсюда до развалин королевского замкового дворца, было рукой подать.

Хаджар уставился на вязь незнакомых иероглифов, запечатленных над центральной аркой.

Нейросеть помогла расшифровать.

— Дом Дергера, бога войны, — прочел Хаджар и выругался. Это был первый храм, который он видел в своей жизни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 711**

Только переступив через порог, Хаджар тут же ощутил, как что-то тяжелое легло ему на плечи. При этом давление, которое он испытывал, не было сродни привычной «жесткости» в атмосфере опасных регионов.

То, что он ощущал, находилось где-то за пределами обыденного понимания слова «сила». Хаджар попытался было призвать в реальность Черный Клинок, но тот, внутри пределов души, даже не дрогнул, не то что появился в реальности.

При этом, ничто не останавливала шага Хаджара. Он, спокойно развернувшись, не сбив дыхания или сердечного ритма, вышел обратно к руинам.

Оказавшись за пределами храма, Хаджар тут же осознал, что держит в правой руке свой верный меч.

— Интересно, — произнес он и вошел обратно.

Одновременно с тем, как стопа пересекла границу храма, Черный Клинок пошел рябью, а сам Хаджар, получив весьма болезненный укол в район сердца, рухнул на колени.

Закашлявшись, он сплюнул кровью. Прямо на алый, украшенный вязью из белых нитей, складывающихся в иероглифы.

Около высоких, таких же алых колонн, чьи основания походили на пузатые навершия боевых посохов, горели десятки свечей. Будто кто-то совсем недавно поставил их здесь и зажег.

Точно так же, как этот некто протирал пыль с многочисленных статуй. Все они, насколько теперь знал Хаджар, олицетворяли генералов бога война.

Великаны, с лицами, скрытыми под демоническими, кровожадными масками, вооруженные разным оружием, они возвышались над посетителями храма.

Хаджар, краем глаза, заметил и пустующий постамент. Всего их было девятнадцать, но лишь восемнадцать занимали фигуры. У последнего же лежала груда черного каменного материала.

Несложно догадаться, чья фигура здесь должна была стоять.

В конце же длинного коридора из колонн, в окружении бесчисленного множество горящих свечей, восседал на троне Дергер.

Бог Войны.

Один из создателей Черного Генерала.

Высотой статуя не особо поражал — метров шесть или восемь. Хаджар видел и повыше. Но вот то, с какой искусностью она была выполнена, удивляло. Если не приглядываться, то и не увидишь, что это камень, а не живая плоть.

Одежды, будто обдуваемые ветром, скрывали массивные мускулы древнего воина. Но даже учитывая, что это была лишь скульптура, Хаджар мог разглядеть каждый контур, каждую складочку, лишь подчеркивающую мужественность и воинственность бога.

Густая борода, в которой был различим каждый волосок. Лежа один к одному, они оформляли именно что прическу, а не простой контур.

Ладони Дергера, сложенные в приветствии страны Бессмертных, напоминали чем-то грозное оружие.

— Здесь не положено обнажать клинка, если ты не носишь печати Бога.

Хаджар обернулся на голос.

Как он и подозревал, это был тот самый светлячок. Маленький, желтый огонек света, проводивший его сквозь развалины старой столицы и доставивший к храму.

И теперь этот огонек увеличивался, менял очертания, становясь в действительно похожим на арку. Арку, из которой вышел высокий, статный мужчина.

Он был одет в синие одежды столь ослепительной красоты, что дочь Императора продала бы душу за лоскут подобной ткани.

Лицом же он был прекраснее, чем способны описать барды или спеть менестрели. Ни она картина, ни одна скульптура, не смогли бы запечатлеть удивительной правильности и тонкости черт его лица.

Волосы, нежнее и крепче изысканнейшего шелка, были стянуты в тугой пучок и подвязаны ремешком из кожи, излучавшей силу большую, чем содержалось в Божественной броне Травеса.

Хаджар мгновенно понял, что это был не простой предмет гардероба, а артефакт.

Как, собственно, и ножны, в которых покоился меч. Как и сандалии, одетые на ноги незнакомца, как и одежды, цвета залитой кровью реки, даже серьга из неведомого металла.

Молодой мужчины был полностью обряжен в артефакты. И силы каждого хватило, чтобы уничтожить школу «Святого Неба» и половину Даанатана.

И, что заставляло Хаджара вновь поменять свои представления об окружающим мире — он не ощущал силы самого мужчины.

А это могло означать лишь одно — она находилась за гранью его миро ощущения.

Точно так же, как щепка из посоха волшебника Пепла. Так что, можно было радоваться, что Хаджар смог ощутить силу артефактов.

Хотя, возможно, незнакомец специально подобрал такую амуницию, чтобы Хаджар впечатлился. Но вряд ли. Такие не размениваются по пустякам.

— Ты жрец, — догадался Хаджар и отступил на несколько шагов назад.

Правда покинуть пределы храма он так и не смог. Двери за его спиной захлопнулись. Храм погрузился в густой полумрак, тени в котором, натыкаясь на пламя свечей, спешили спрятаться за колоннами и статуями.

Незнакомец засмеялся.

Даже смех у него был изысканным и красивым.

Хаджар был уверен, что перед ним стоит обычный человек, а не представитель иной расы. Но, видит Высокое Небо, он и подумать не мог, что природа способна создать… подобное!

Хотя, скорее всего, она и не могла.

Просто ступень развития, на которой находился незнакомец, находилась где-то на заоблачных высотах.

— Нет, молодой странник, я не жрец, — покачал головой незнакомец. Встав рядом с Хаджаром, он опустился на колени и уперся лбом о землю. Кланялся он, разумеется, не Хаджару, а стоявшей перед ними статуи Дергера. — Я лишь послушник, которого отправили проверить заброшенный храм.

Он поднялся, легкими и небрежными движениями отряхнул одежды, за которые аристократы были бы готовы умереть и, абсолютно буднично, уселся прямо на пол.

Сев в позу лотоса, он протянул перед собой руку. В ней появилась чарка с вином.

Говорить, что Хаджар никогда не ощущал такого запаха и не видел такой посуды –излишнее.

Он уже понял, что «послушник» прибыл из страны Бессмертных. Мифического места, о существовании которого знало не столь уж много народа.

Далекое, населенное невероятно сильными и могущественными существами, оно даже в легендах следа не оставило. Ну, во всяком случае в тех, что рассказывали в Семи Империях.

Незнакомец указал напротив себя.

— Присядь, поговорим.

Хаджар сел. Не сразу, но сел.

В своих старых, штопанных обносках, в лаптях, обмотанных тряпками, без ножен или меча. Хотя, кто бы не сел напротив этого послушника, даже сам Император, все равно бы выглядел оборванцем. И, возможно, даже стеснялся бы этого факта.

Хаджар не стеснялся.

Ему было плевать.

Он смотрел не на богатство и красоту одежд Бессмертного, а на то, насколько качественными артефактами они были. Находились явно выше, чем на Божественном уровне.

— Хаджар Дархан, — по слогам произнес послушник. — прости, вина не предлагаю. Один глоток и ты, в лучшем случае, неделю проспишь пьяным сном. А в худшем — отправишься к праотцам.

— Я думал у меня с богами напряженные отношения. Ты спроси у своего хозяина. Вдруг он только «за».

Послушник прыснул вином. Хаджар увернулся от брызг так, словно в него летели капли ядовитой кислоты.

— У тебя? Отношения? С богами?! — послушник смеялся так заливисто и глубоко, что задрожало пламя на самых дальних из свечей. — Не льсти себе, молодой странник. Богам нет дела, до такого, как ты. По этому миру бродят сотни тысяч потомков Дархана. И знаешь сколько из них возомнили себя вершителями судеб и ищут Седьмое Небо? О, даже сосчитать не смогу.

Хаджар прищурился.

— Но…

— Феи, — догадался послушник. — Ты когда-нибудь слышал истории… думаю, даже у смертных они есть, что тех, в последний момент, внезапно что-то спасло. Ну, может подсказку какую получили, назвав её внутренним голосом. А может стрела, которая летела в сердце, внезапно попала в старый медальон. Или поскользнувшись, они упали не на лезвие своего меча, а рядом.

Хаджар слышал такие истории. Более того — у него и у самого парочка схожих хранилась на случай пьяных баек.

— Феи — многочисленный народ. Весьма и весьма. Единственные из Вечных, кто отличается той же и даже большей плодовитостью, чем смертные. Но, увы, скованы законами Неба и Земли, чтобы вечно служить смертным. Оберегать их, по мере возможностей, давать подсказки, ну и, конечно, немного помогать Седьмому Небу следить за тем, чтобы исполнялось начертанное в Книге Тысячи.

— Ч-ч-что ты говор…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 712**

Послушник манерно, отставив мизинчик, пил из пиалы. Он, не сохраняя все то же, надменно-насмешливое выражение лица, позволил Хаджару переварить информацию.

Хаджар, разумеется, и не искал в каждом удобном случае своей исключительности. Более того — услышанная от послушника информация многое расставляла по своим местам.

Хотя бы просто то, что после того, как какие-нибудь могущественные существа уничтожали следующих за Хаджаром фей, то с ним происходили не самые приятные события.

Хельмер, так и вовсе, перед каждой значительной сделкой так поступал. И, что он, что дух оазиса Курхадана, выставляли это так, будто оказывали услугу.

Но, если подумать, то после смерти фей, Хаджар не просто был вынужден жизнью рисковать, а буквально висел на волоске над бездной. Причем бездной совсем ему по рангу.

— Не стоит так слепо верить каждому встречному в мире боевых искусств, юноша, –наставительно, будто старый учитель, покачал головой послушник. — Особенно Духам и Демонам.

— Ты…

— Конечно я знаю, кто именно стал причиной гибелью твоих предыдущих фей-хранителей.

— Но…

— Она мне сказала, — послушник указал рукой за плечо Хадажру.

Тот резко обернулся и на долю мгновения смог увидеть миниатюрное лицо Фреи. Феи, которая появилась перед ним на водопаде у гор Да’Кхасси. Наговорила ему тогда множество не самых приятных вещей.

— Мы с ней потом еще поговорим, — намного жестче, чем раньше, произнес послушник. –Никто не вправе вмешиваться в свободу выбора смертных. То, с каким отчаянием она пыталась тобой манипулировать…

Хаджар очнулся.

Он помнил наставления Южного Ветра.

— А откуда я могу быть уверен, что ты не собираешься мной манипулировать?

— Ниоткуда, — развел руками послушник. — Впрочем, сознаюсь сам — собираюсь.

Хаджар опешил.

— Честно, — продолжил послушник и отпил еще немного вина. — Если ты думаешь, что меня обрадовала перспектива отправиться в эту клоаку мира, чтобы поклониться статуи, к которой эпохами не приходили верующие — оставь… у меня и в стране Бессмертных дел достаточно.

— Чего же тогда заявился?

— Страна Бессмертных, молодой странник, мало чем, по своей структуре, отличается от иных стран. Представь, что твой командующий, сказал бы тебе — иди и неси дозор. Ну или что там у военных. Ты бы смог отказать.

— В теории, — уклончиво ответил Хаджар.

— Вот и я — в теории мог бы, — пожал плечами послушник. — Но перспектива отлеживаться после порки настоятеля монастыря… Уж лучше потратить несколько недель и добраться до… этого, — с презрением произнес он последнее слово. — чем столько же стонать от боли.

Хаджар, из всей речи, вычленил для себя главное. И оно касалось вовсе не устройства страны Бессмертных. А того, что даже существу подобной силы понадобилось несколько недель, чтобы добраться до Пустошей.

Сколько же времени ушло бы у Повелителя или Безымянного? Пара тысячелетий? И это, возможно, в лучшем случае…

Насколько же огромен был этот мир?

— Постой… — спохватился Хаджар. — но если ты пришел сюда просто, чтобы проведать храм, то… откуда знаешь мое имя и мою историю?

Послушник сделал большой глоток. Вытерев губы белой салфеткой из материала, за продажу которого в Империи можно было бы целый военный флот купить, он широко улыбнулся.

— А ты смышленый, да? Впрочем, другие столько и не живут…

— Столько…

— Учитывая, что я о тебе знаю, то почти три десятка лет — это внушительно. Не многие из тысячелетних странников, Хаджар Дархан, могут похвастаться тем же количеством приключений, как ты. Разумеется, подобная судьба, привлекает внимание.

Хаджар смотрел н послушника, но не мог ничего прочитать по его выражению лица. Он то был дружелюбен, то насмешлив, то скромен, то надменен.

Кто бы не сидел перед Хаджаром, но он в совершенстве владел искусством переговоров, а следовательно и интриг.

Проклятые интриги…

— Что не сходится, послушник, — процедил Хаджар. — Сперва ты говоришь, что богам нет до меня дела, а потом, что моя судьба кого-то там заинтересовала.

— Вот именно, что кого-то там! — все в той же манере воскликнул послушник. — Седьмое Небо, оно велико, Хаджар. Из всех миров, лишь мир Духов может с ним сравниться.

Хаджар сперва понадеялся, что ослышался, но нет. Послушник действительно сказал –миров.

— О, вижу ты не знаешь, — он улыбнулся так широко, будто был рад убедиться для себя в чем-то. В каких-то обнадеживающих его самого подозрениях. — Что же, смотри…

Он выставил перед собой палец, на кончике подушечки которого зажегся бирюзовый огонек. Хаджар понимал, что видит перед собой энергию, но не чувствовал ни какого резонанса в Реке Мира.

Такое впечатление, будто… будто… послушник черпал силу вовсе не в этой Реке Мира, а в иной…

Это напрягало.

Почти пугало.

А Бессмертный, не обращая внимания на душевное смятение Хаджара, попросту рисовал в воздухе какие-то схемы. Соприкасающиеся круги, если быть точным. И в центре каждого — по символу. Иероглифу, столь сложному, что Хаджар отказывался на них смотреть.

Взглянув на один лишь мельком, он ощутил как дрогнула его душа. Задержи он взгляд хоть на долю секунды дольше и лучшее, на что мог бы надеяться Безумный Генерал, на то, что его прозвище потеряет свою пикантность. Просто потому, что он бы действительно сошел с ума.

— Это мир смертных, — послушник указал на центральный круг. — В нем обитаем и мы с тобой.

— И страна Бессмертных?

Послушник опять улыбнулся. Так, будто с самого начала предвидел этот вопрос. Хаджар, внезапно, понял, кого ему напоминал этот молодой человек.

Не иначе, как лиса, довольного, что его добыча сама лезет в заранее расставленную ловушку.

— И она тоже, — кивнул Бессмертный, а затем указал на самый из маленьких кругов. Он находился под кругом «смертных». — Это мир демонов. Самый маленький из всех. Но, увы, при этом, как ты можешь заметить, он не просто соприкасается с нашим, а…

— Пересекает его, — закончил за Бессмертного Хаджар. Он видел, что мир демонов захлестывал част круга смертных. В итоге они создавали небольшую, общую территорию.

— Именно поэтому люди куда чаще встречают демонов, чем богов, — немного печально вздохнул послушник. — но, продолжим, а теперь смотри. Это мир богов — Седьмое Небо. И мир духов.

Он указал еще на два круга. В отличии от мира демонов, они не то, что не пересекались с миро смертных, а едва касались. Причем касался именно мир богов — Седьмое Небо. А вот мир Духов, довольно сильно пересекаясь с миром богов, вообще был отделен от круга смертных.

— Это очень условная карта реальности, — послушник взмахнул рукой и рисунок из чистой энергии задрожал, а затем и вовсе исчез. — Но, уверяю тебя, такие знания не доступны даже в Стране Драконов.

Хаджар, почему-то, не удивился, что послушник знал и то, что за существа в действительно являлись хозяевами Семи человеческих Империй.

Более того, круги, которые он начертил… Если в двух словах — мир богов был едва ли не в четыре раза больше, чем мир людей. И это не говоря уже про духов.

Хаджар все яснее осознавал, что где бы он не находился, это просто не могло быть обычной планетой…

— Что ты хочешь от меня? — напрямую спросил Хаджар.

— Я? — удивленно изогнул правую бровь послушник. — Смею заверить, что абсолютно ничего. Уверяю тебя — многие бы сочли унижением то, что им приходится говорить со смертным. Мне же без разницы как проводить в храме эту ночь. Одному или в компании собеседника. Признаюсь даже — с собеседником лучше, да и к тому же…

— Хватит, — перебил Хаджар. — Ты заманил меня в этот храм. Ты рассказал мне об устройстве реальности. Ты сидишь, пьешь вино, и продолжаешь болтать со мной. Знаешь всю мою историю. Знаешь о фрее. Так что переходи уже к делу — что, вам, ко всем демонам и богам, нужно от меня?

Вся легкость и дурашливость мгновенно слетели с Бессмертного. Теперь перед Хаджаром сидел не изысканный красивый молодой человек, а существо, которое может уничтожить его одним желанием.

— Не забывайся, смертный! — от его громогласного тона задрожали стены. — Ты лишь сор на моих глазах и не более! И…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 713**

И точно так же, как буря внезапно пришла в этот храм, так же она и исчезла. Могучее существо исчезло, оставив после себя продолжавшего прикладываться к чарке красивейшего юношу.

— А ты не из пугливых, да? — подмигнул он и вновь отпил ароматнейшего вина.

— Ты принадлежишь к Бессмертным, — теперь пришел черед Хаджара улыбаться. — На тебя действую законы Неба и Земли. Ты не сможешь причинить мне вреда.

— Законы Неба и Земли, — вздохнул послушник. — Порой они действительно досаждают… Но, знаешь, в любом правиле, есть исключения. А упомянутые тобой законы — тоже, не более, чем свод древних правил.

Хаджару не нравилось, то, в какую сторону клонило этот разговор.

— Скажи мне, Хаджар Дархан, я силой привел тебя в эту обитель?

— Нет.

— Я заставлял тебя переступать порог или ты сделал это по своей воле?

— По своей.

— А знаешь, что является домом для богов в мире смертных?

Хаджар, наконец, все понял. Он обернулся в надежде, что увидеть открытые двери, но те были заперты. А через мгновение его левую скулу будто раскаленным прутом ударили.

Хаджар вскрикнул. Боль была такая, с какой мало что сравниться. Разве что зелье, которое ему дал Степной Клык, чтобы открыть путь в мир Духов.

Дотронувшись до лица ладонью, Хаджар почувствовал теплую жидкость. Вниз, по шее, стекала кровь. Послушник, при этом, продолжал спокойно пить вино.

Не было сомнений в том, что Хаджара ударили мечом. Вот только он не ощутил ни мистерий, ни энергии, и уж тем более юноша не обнажал клинка.

Хотя, какой он юноша. Возможно он был старше Императора, которому в момент Турнира Двенадцати стукнет ровно шесть тысяч лет.

— Ты сам пришел в этот дом, Хаджар Дархан. В дом бога войны Дергера. Я же –смиренный слуга его. Служитель дома. Но так же — и его хранитель. Законы Неба и Земли… здесь они ничто. Я могу уничтожить даже твою душу, испарить осколок Черного Генерала внутри тебя, а после этого — продолжить спокойно пить вино.

Хаджар посмотрел в кристальные глаза Бессмертного. Тот действительно мог уничтожить его.

— Но ты все еще этого не сделал…

Послушник так и не сделал глоток вина из пиалы.

— То, что ты сейчас делаешь — лишь продолжаешь меня запугивать, — Хаджар поднялся на ноги и навис над послушником. — Интересно, если я отвешу тебе сейчас пощечину, то что ты сделаешь?

Хаджару на миг показалось, что что-то происходит с самой реальностью. Будто бы он и в правду, а не в своем воображении, оказался на лезвии исполинского клинка.

— О, молю тебя, Хаджар Дархан, попробуй. И, видят боги и демоны, я переживу любое наказание, которое последует за твоей смертью.

Значит, все же, наказание. Что же, это все, что хотел проверить Хаджар. Все же он не совсем безумен, чтобы продолжать дергать тигра за хвост.

Пусть тот и сидел на поводке и рычал по команде своего дрессировщика.

Кто бы не стоял за спиной послушника, Хаджар был нужен ему живым и относительно невредимым. Во всяком случае — пока что нужен был…

— Давай вернемся к нашей предыдущей теме, — Хаджар снова уселся на пол. — Что вам требуется от меня.

Послушник, все же, отпил вина и на некоторое время замолчал.

— Прими метку бога войны, — наконец, произнес он.

Хаджар ожидал услышать все что угодно. Начиная от тирады, схожей с той, которой разразилась на водопаде фрея и заканчивая обещанием какой-нибудь жуткой кары.

— Что, прости? — Хаджару показалось, что он ослышался.

— Прими метку бога войны, — послушник, достал из складок одежды небольшой сверток.

Один факт того, что он вытащил его не из пространственного артефакта, а из-за пазухи, уже говорил о многом. Но то, что внутри оказалась самое обычное яблоко меча…

Простая железная сфера, которая когда-то давно служило для баланса в таком же невзрачном клинке.

— И зачем мне это надо?

Кажется, Хаджару впервые удалось действительно удивить послушника. Во всяком случае, тот весьма натурально изобразил нечто, очень похожее именно на эту эмоцию.

Правда совсем скоро удивление сменилось презрением.

— Я забыл, что ты невежественен, Хаджар Дархан, — послушник бережно опустил «яблоко» на ткань, в которую тот был завернут. — Метка бога означает послушничество в храме. Это честь, о которой мечтают сотни тысяч бессмертных…

Теперь пришел черед Хаджара удивиться. Более того — он чуть воздухом не подавился.

Сколько-сколько Бессмертных? Сотни тысяч?!

И вот после этого, после карты реальности, Хаджар еще будет обращать внимание на снобизм аристократии? Да те просто пыль на колес телеги судьбы и не более!

— И сила, о которой они не смеют и помыслить. Прими печать, Хаджар Дархан. И прямо здесь и сейчас, ты вознесешься на ступеньку силы, от которой до Бессмертия — лишь маленький шаг, — признаться, послушник умел затронуть нужные нити души. — Прими метку, Хаджар Дархан, и твоей силы будет достаточно, чтобы в одиночку противостоять Дарнасу и Императору Драконов. Думай, Хаджар. Но знай, что это разовое предложение и…

— Я могу идти?

Вот теперь послушник был удивлен. Действительно удивлен. Буквально даже — поражен.

— Может я плохо объяснил для твоего узкого, смертного сознания, но…

— Но я отказываюсь, — спокойно перебил Хаджар. Так легко, будто ему протягивали ненужную добавку к продуктам в лавке. — Я уже несколько лет пытаюсь снять печать Духа Меча. А, что-то подсказывает мне, печать бога. Тем более Дергера — снять вообще невозможно.

Послушник промолчал.

Видимо так оно и было.

— Передай своим хозяевам, слуга бога, — Хаджар поднялся на ноги и отправился к воротам. — что я доберусь до Седьмого Неба. И то, что вы принесли сюда, в Пустоши, печать одного из них, сказала мне все, что нужно знать.

Подойдя к дверям, Хаджар банально пнул их ногой. Те открылись на распашку и в лицо, по которому все еще стекала кровь, дыхнул свежий, ночной ветер.

— Ты глупец, Хаджар Дархан! И ты умрешь!

— Может быть, — пожал плечами Хаджар. — Но я, хотя бы, не трус. И не подкупаю своих врагов, чтобы те перешли на мою сторону. Прощай слуга.

Хаджар перешагнул через порог храма и отправился в обратную сторону.

— До встречи, Дархан, — услышал Хаджар за спиной. Где-то там, рядом с разрушающимся храмом Дергера, маячил желтый огонек. — Я вырву твое сердце, а после этого — принесу его твоей ненаглядной сестре.

Хаджар резко обернулся, но на улице уже никого не было. Точно так же, как вместо храма, виднелись лишь развалины и оседавшее на них облако пыли.

\* \* \*

Дерек, сын барона одной из провинций Ласкана, ученик школы «Красного Мула» находился в глубокой медитации.

— Дерек…

Он, с испугом, открыл глаза и увидел перед собой маленький, желтый огонек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 714**

— Да он опять нас дурачит! — Проксимо, опершись на копье, сверлил взглядом спину Хаджара.

— Уймись, Проксимо, — недовольно процедил Гэлхад. — А тебе, Хаджар, лучше бы убедить меня, что это не очередной трюк.

— Ну мы же теперь партнеры, — напомнил Хаджар. — Так что советую делать то же самое, что и я.

— И что же ты делаешь? — Тейя, видимо, ночью брала у копейщика уроки по ненависти к отдельно взятому мечнику.

— Жду, — лаконично ответил Хаджар.

Отряд стоял в самом центре заброшенного города. Еще этой ночью здесь, неподалеку от стелы, у которой сейчас и собрались адепты, находился храм Дергера. Но теперь о нем, кроме покрытых пылью и даже какой-то желтой растительностью, ничего более не напоминало.

— Ты сказал, что днем мы получим знак, куда идти дальше, — впервые, на памяти Хадажра, Аргахад, правая рука Гэлхада, решил обратиться к нему напрямую. — Это заходит уже слишком далеко, простолюдин.

— Я сказал — в полдень, — напомнил Хаджар. — Имейте терпение господа, а то вы как…

Договорить Хаджар не успел. В этот самый момент солнце, наконец-то, поднялось в зенит. Яркие, прямые лучи, уничтожили последние остатки теней, оставив адептов на солнцепеке, который мог бы, пожалуй, отправить к праотцам не только смертного, но и практикующего.

Что-то неладное творилась в землях этого мира, раз то и дело появлялись регионы, в которых выжить могли лишь истинные адепты…

Солнечные лучи, внезапно став видимыми невооруженному глазу, золотым столпом вонзились в стреловидное навершие стелы.

— Демоны и боги…

— Великая Черепаха…

По всему отряду послышались удивленные возгласы. Даже Хаджар, повидавший всякого за время своих странствий и путешествий, не сдержался от восторженного возгласа.

Из стелы, простого каменного сооружения, выделявшегося разве что причудливым навершием, внезапно вылетела золотая птица.

Расправив крылья, она взмыла в воздух и, оставляя за собой шлейф из осыпающегося на землю золотого песка, полетела куда-то в сторону Пустошей.

— Не зевайте! — воскликнула Тейя.

Мечница из клана Геран спохватилась первой и побежала следом за птицей. Хаджар же, смотря на карту, созданную нейросетью, благодарил судьбу за то, сколько всего удалось миновать благодаря отряду Гэлхада.

Если бы они с Эйеном двигались от ориентира к ориентиру, начиная Головой Сокола и заканчивая площадью Древней Столицы, то кто знает, сколько бы времени у них заняло подобное путешествие.

В одиночку они бы, возможно, и не смогли преодолеть подобные испытания.

Даже сейчас, в преследовании птицы, адепты постоянно сталкивались с препятствиями в виде Духов-Големов и различных монстров.

Благо на этот раз Хаджар и Эйнен не ставили своей целью сократить количество членов отряда и активно помогали расправляться с тварями.

Сила, которую демонстрировали два ученика школы «Святого Неба», кого-то удивляла, а некоторых заставляли ненавистно скрипеть зубами.

Удивительно, но таким оказался не только Проксимо.

Из города, отделавшись малой кровью в виде раненного лучника и потраченных нескольких дорогих талисманов и артефактов, отряд выбрался относительно быстро.

Птица же, не тратя время на ожидания, мчалась все глубже в Пустоши.

— Куда она нас ведет, Хаджар? — на бегу спросил Проксимо.

Неужели копейщик решил обратить к нему по имени? Удивительная щедрость со стороны дворянина.

— Понятия не имею, — пожал плечами Хаджар.

Развеяв Черный Клинок и оставшись лишь в плаще и броне из черного тумана, он бежал с такой скоростью, что за ним облаками поднималась пыль.

Немногие адепты были способны длительное время поддерживать такой темп. Те же члены клана Вечной Горы, великаны, уже порядком уставали.

— Проклятье, — прохрипел третий гигант, чьего имени Хаджар не помнил. Впрочем, нейросеть заботливо подсказала — Бумхад. — И почему не придумали еще механической лошади.

Хаджар, вспомнив Земли, мысленно улыбнулся.

— Смотрите! — воскликнул один из ледяных лучников.

Птица, сложив крылья, приземлилась, на казалось бы, простой курган. Потрескавшаяся земля, несколько невзрачных кустов пожухлой растительности и ничего кроме этого.

Усевшись на один из кустов, золотая птица огласила окрестности протяжным:

— Кья! — и исчезла во вспышке солнечного света.

Отряд остановился.

В пыли и в крови, в порванных одеждах, расцарапанных и погнутых доспехах, они выглядели не как элитные ученики Даанатана, а как сборище бродяг и побирушек.

— И это все? — Проксимо подошел к кургану, запрыгнул на него и вонзил копье в куст, на котором сидела исчезнувшая птица. — Но здесь, проклятье, ничего нет!

— Спустись, Проксимо, не позорься, — Гэлхад, утирая выступивший пот, опустился на землю и положил на колени секиру. — Ты уверен, Хаджар, что мы пришли в правильное место?

Хаджар еще раз мысленно призвал карту. Перед его взором мгновенно развернулось объемное изображение, сотканное из мириада мерцающих зеленых нитей.

Сохраняя легенду, он наклонился к Эйнену.

— Я помню свою задачу, — прошептал островитянин на диалекте своей родины.

— Замечательно, — одними губами, едва слышно, ответил Хаджар. — Сейчас все завертится.

На карте, как и положено волшебной карте сокровищ, не было отмечено точного местоположения цели. Лишь многочисленные ориентиры. Некоторые лишь приводили к следующим, а другие, как стела в столице древнего Королевства, прямо к гробнице.

— Да, — уже вслух, поворачиваясь к уставшему и изрядно помятому гиганту, ответил Хаджар. — Я уверен, что мы пришли к гробнице Императора Декатера.

— Гробница, мать его, императора, — Проксимо плюнул себе под ноги и одним прыжком спустился к подножию кургана. — Скорее рабское захоронение.

На копейщика, после этой фразы, с осуждением посмотрели все без исключения.

— А что я такого сказал, — развел он руками. — Вы тоже об этом, наверняка, подумали. Ну посмотрите сами — ну какой это вход в гробницу. Обычная же насыпь. Будь я Императором, то мой склеп было бы видно за сотни миль и…

— Заткнись, — прервал поток бахвальства Гэлхад. — Видят боги, Проксимо, это последний раз, когда я отправляюсь с тобой в поход!

Подобное заявление заставило копейщика не просто замолчать, а еще и побледнеть. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что все, чем владеет копейщик, появилось у него лишь благодаря великану Вечной Горы.

— Н-но…

— Карта, идиот, — устало произнес Аргахад. — Без Карты, имея только один лишь ключ, мы ничего не сможем сделать.

— И именно…

Хаджар, даже если бы дальнейшее не являлось бы частью его плана, нисколько бы не удивился произошедшему. В последнее время все его противники, как живые, так и явления природы, будто сговорившись, подбирали такой момент, чтобы кого-нибудь перебить.

Любители, к Вечерним Звездам, элемента неожиданности.

Прямо из-под земли, разрывая землю, используя какой-то очень странный артефакт, появились весьма знакомые лица. В количестве трех штук, они, выбрасывая перед собой металлическую, мерцающую сеть, взяли отряд Гэлхада в… треугольник.

Сеть же, оказавшись, как и предполагал Хаджар, мощным сковывающим артефактов, накрыла адептов и придавила их к земле.

Ни пальцем пошевелить, ни энергию призвать, было невозможно.

— Как правильно сказал твой лидер, ты идиот, — вперед вышел Том Динос. — Без Карты и Ключа, ты мог бы даже взорвать этот курган, но входа не обнаружил.

— Вы кто такие?! — прорычал Гэлхад.

— Ученики школы «Святого Неба», — Том картинно отвесил поклон. — А теперь, будьте так добры, если вам дороги ваши жизни — отдайте Ключ.

— Святого Неба? — Хаджар, лежавший спиной к Диносу, и лицом к великану Вечной Горы, мог в красках рассмотреть как побагровели глаза последнего. — Проклятый простолюдин! Ты предал нас, Хаджар Дархан!

— Хаджар Дархан? — Динос отшатнулся и обнажил клинок. — Боги благоволят нам, сестра! Мы заберем и ключ и Ядро!

— Погоди, Том, — Хаджар явно расслышал голос Анис. — Что-то здесь…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 715**

— Ты знаешь, — Эйнен отряхнулся от песка и земли. — До самого конца я не думал, что твой план увенчается успехом.

— Мой лысый друг, — Хаджар, проделав те же самые манипуляции, с наслаждение потянулся. — твое недоверие ко мне порой бывает оскорбительным.

Когда улеглась пыль и пламя, принесенные взрывом, Хаджар с Эйненом уже не лежали под артефактом трех аристократов.

Вместо этого, они стояли на кургане. Почти в том же месте, где еще недавно Проксимо пытался пробить копьем пожухлый куст.

Сами же Диносы и Марнил стояли по шею в каменных саркофагах. Не самых дешевых сковывающих артефактах. Каждый из таких обошелся друзьям в семь сотен имперских монет.

Разумеется, они стоили куда меньше, чем та сеть, которая накрыла сразу восьмерых адептов. Почему восьмерых, а не десятерых?

Ну, здесь все очень просто и…

— Что здесь происходит?! — взревел Гэлхад. — Объяснись, Хаджар!

— Проклятый Дархан, — вторил ему Динос. — Мертвая Луна уже отправила за тобой одного из лучших убийц! Отдай Ядро или твои и дни твоего дружка сочтены.

Хаджар переглянулся с Эйненом. Тот лишь «пожал плечами». В его исполнении это выглядело как легкое подергивание, которое мало бы кто заметил.

— Меня поражает способность аристократов угрожать, даже когда они в плену.

— Врожденное умение, — вздохнул Эйнен. — Может с кровью матери впитывают?

— Вот поэтому мы с тобой и ходим в обносках, дружище, — Хаджар, едва ну пустив театральную слезу, похлопал друга по плечу. — А они — в камнях да металлах.

— Идиоты! — в сердцах выкрикнула Анис. — У вас нет ни Ключа, ни Карты! Или вы думаете, что сможете вечно держать нас в этих ловушках! Сеть Мериды растает через час, а эти Саркофаги Серого Камня не продержатся и половины срока!

— Сеть Мериды, — повторил Хаджар. — Какое поэтичное название.

— Мертвая Луна тебе все мозги отбила, Дархан? — оказалось, что Анис умеет шипеть ничуть не хуже, чем Тейя. — У вас нет…

— Прошу прощения, Анис, ты об этом? — Хаджар достал из-за пазухи древний медальон, с помощью которого можно было открыть проход в гробницу Декатера. — Или об этом…

Одновременно с последними словами Хаджара, Эйнен, копируя жест друга, достал из-за пазухи свиток. Старый, местами пожелтевший и даже истлевший, он буквально дышал теми эпохами, что просуществовал в этом мире.

Сказать, что видевшие все это адепты были удивлены — не сказать ничего.

— Вы… вы… блефуете, — Гэлхад был настолько поражен, что в буквальном смысле не мог связать несколько слов.

— Врем еще есть, — глядя на свою тень, сказал Хаджар. — Ты расскажешь или я.

— План был твой, — Эйнен, убрав Карту обратно, уселся на курган. — ты и рассказывай.

— Ну ладно, — Хаджар вышел вперед и прокашлялся. — Начать, наверное, пожалуй, стоит с того, что мы отправились в ущелье, Гэлхад, не потому, что там был самый короткий путь.

— Но ты…

— В этом я не клялся, — перебил Хаджар. — Он, разумеется, короче и проще, чем биться с отрядом из сорока адептов. Которые, кстати, скорее всего уже не в нескольких часах пути отсюда. Как и все прочие, кто все еще остался в живых.

Конкретно эта часть не была включена в план Хаджара. Но раз уже древние создали именно такую путеводную нить, то зачем отказываться…

— Птица! — догадалась Тейя. — Её видели не только мы.

Хаджар кивнул.

— Совершенно верно, — сказал он. — Скорее всего, её заметили все, кто смотрел в небо. Хотя, учитывая, что Карту уже нашли, таких было немного.

— Нашли, но… — ярость, которая сменилась в глазах Гэлхада на смятение, вновь вернулась на свое законное место. — Проклятье расщелина! Вы с самого начала планировали завести нас не в канализацию, а именно туда!

— Разумеется, — кивнул Хаджар. — Хотя, канализация всегда оставалась запасным планом, но там был риск, что вы услышите оповещение о нахождении Карты. Ну, хоть от столпа света, она бы спрятала так же надежно.

На какое-то время адепты замолчали. Они старались переварить внезапно свалившуюся на них информацию. Аристократы, считавшие себя мастерами интриг и манипуляций, вдруг поняли, что все последние дни плясали под чужую дудку.

Да, Хаджар всем сердцем ненавидел интриги, но, видит Высокое Небо, он знал в них толк. Ему, за десять лет жизни в облике калеки-уродца, пришлось научиться использовать других людей себе во благо.

Иначе бы он не выжил.

И, вопреки словам Хельмера, на молодых мальчиков его не тянуло!

Вечер с Тейей тому доказательство.

— Но как… как ты узнал, что мы найдем Карту? — Дора, в отличии от Диносов, оставила попытки выбраться из плена каменного склепа.

— Это была самая слабая деталь моего плана, — планируя подобную аферу, Хаджар и сам не был уверен, что именно аристократы найдут Карту. Но, даже будь это не так, то все равно, так или иначе, все бы пришло к тому, к чему оно и пришло. — Можно сказать — я просто верил в ваши силы. Союз Хищных Клинков и Зеленого Молота, это, пожалуй, мощнейший союз из всех, что сейчас есть в Пустошах.

— Чертовы Диносы и Марнил! — Гэлхад всеми силами пытался сбросить оковы металлической сети. Правда, даже будь он Повелителем, вряд ли бы справился. А учитывая особенности его клана, это о многом говорило.

— Заткнись! Твоя Вечная Гора уже всей столице поперек горла!

— Замолчи, безродный, — рявкнул Гэлхад. — Один твой вид позорит память твоего отца!

— Гэлхад! — завопил Том. — Я вырву твой поганый язык.

— Только после того, как вылезешь из-под юбки своей сестрицы!

Хаджар с Эйненом опять переглянулись.

— На это можно смотреть вечно, — слегка улыбнулся Хаджар, а затем обратился к аристократам. — Хватит вам!

Гэлхад и Том замолчали.

— Не верьте им, — внезапно произнесла Тейя. — То, что они держат в руках, это все фальшивка! И Ключ и Карта — это лишь подделки. Они заговаривают вам зубы!

И вновь на пару мгновений наступила тишина.

— Твой пространственный артефакт, Динос, — Гэлхад явно c трудом перебарывал свою ненависть к Хищным Клинкам. Круг аристократов — то еще змеиное гнездо. — Он взломан?

Тому понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы проверить сохранность сберегающей печати. Увидев её целостность, Динос немного успокоился.

— Так же как и твой, Гэлхад — не взломан.

— Тогда хватит с этим спектаклем, Дархан, — рычал младший наследник Вечной Горы на славу. Почти как медведь. — Если ты немедленно нас освободишь, то мы…

— Ты вы слишком плохого мнения о моем ловком товарище, — Хаджар указал на Эйнена. –Но, здесь по порядку. Вы что-нибудь слышали о морском клее?

— Морском клее?

— Я вот тоже не слышал, но Эйнен ним знаком очень хорошо. И, самое главное, волшебное пространство артефакта никак не влияет на его свойства. И морской клей, который стягивает пробоины в кораблем, продолжает соединять подобное с подобным.

— Но…

— Сеть, — пояснил Хаджар. — вы достали сеть из артефакта, чтобы связать этих господ. В тот момент Эйнен и подменил копию на настоящий.

— А…

— А Гэлхад и компания уже давно ходят с подделкой, — вновь перебил Хаджар. — Как раз с момента, как Проксимо отдал копье Гэлхаду. Эйнен успел присоединить к нему подделку, а когда Гэлхад отдавал копье обратно, то все что оставалось — подменить его обратно.

Динос и великан из Вечной Горы едва ли не синхронно замерли — явно погрузились сознанием внутрь артефактов. На этот раз они проверяли свое сокровища намного тщательнее. А спустя меньше, чем удар сердца, оба разразились самыми грязными ругательствами.

— Клан Вечной Горы не забудет тебе этого Дархан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 716**

— Знаешь, — Хаджар с Эйненом перешли на другую сторону кургана. Крики аристократов еще звучали где-то позади, но они уже не обращали на них ни малейшего внимания. — На какой-то момент я испугался, что ты не успеешь со своим трюком.

Эйнен, слегка приоткрыв нечеловеческие, фиолетовые глаза, посмотрел на Хаджара, а затем подмигнул ему. Одновременно с этим рядом с островитянином, прямо из тени, вылезла точная копия лысого пирата. Выглядело это несколько жутко.

В целом, абсолютно бесполезная в бою техника, но пират никогда не стремился стремглав бросаться на передовую.

Скользкий и хитрый, он прятался в своих тенях и даже сражался при помощи Теневой Обезьяны. Не удивительно, что он позаботился о том, чтобы при бегстве как можно тщательнее замести следы.

Копия, которую он создавал, даже при взгляде сквозь Реку Мира мало чем отличалась от оригинала. Если не знать, куда смотреть, то различий и вовсе было не найти.

Перед самым появлением аристократов, которых, с учетом, что друзья знали куда и как смотреть, было не так уж сложно обнаружить, Эйнен подменил их на копии.

— А что бы мы делали, если бы Динос не забрал переговорные амулеты? Или если бы их взял в пространственное кольцо кто-то другой?

Хаджар с Эйненом спустились с гор Грэвэн’Дора до тог, как это сделали аристократы. И к тому моменту план Хаджара уже был готов. А Эйнен, благо в походе времени даром не терял, успел сделать копию карты.

Остальное было делом техники.

Бросив амулеты на землю (якобы в сердцах), Эйнен прикрепил к одному из них карту. Он поместил её внутрь тени, так что никто, кроме умелых Повелителей, не смог бы её найти.

— Динос, может и аристократ, но жадный, — пояснил Хаджар. — он бы не стал разбазаривать ценное имущество.

— Скорее это не жадность, а нужда, — поправил Эйнен.

Хаджар не собирался спорить с другом. Более того — он понимал, что островитянин прав. Вряд ли дядя, братоубийца, захвативший власть в доме Хищных Клинков, баловал своих племянников так же, как это делал Король Эльфов.

— Но, все же…

— Холодный расчет, — перебил Хаджар друга. — Никакой слепой удачи!

— Как скажешь, — Эйнен в примирительном жесте поднял раскрытые ладони.

Что же до отряда Гэлхада, то ключ они подменили сразу же, как оказались в канализации. Дальнейшее же совместное путешествие было обусловлено только тем, чтобы выманить обладателей Карты.

И, на случай, если та окажется на у Диносов и Марнил, у Хаджара тоже имелся план. Правда он бы не обошелся столь бескровно, как этот вариант…

Единственное, рассказывая о своем плане, Хаджар планировал рассорить аристократов, чтобы потом сильно облегчило им жизнь. И, поначалу, у него даже получилось, но не до конца…

Что же — не всем планам Безумного Генерала было суждено сбыться.

— Кажется, здесь, — островитянин, держащий перед собой карту, остановился напротив ничем не выразительного камня.

Такая деталь, как камень, разумеется, не была отображена на копии, сделанной нейросетью. Более того, встав за плечом друга, Хаджар посмотрел на древний манускрипт.

Отметина, маленькая черная точка, на той стороне кургана, где они стояли, появлялась только если поднести к пергаменту Ключ.

— Любопытно, — протянул Хаджар.

Взяв у друга древний медальон, он подошел к камню и, задержав дыхание, приложил артефакт к породе.

Секунда, другая и ничего не произошло.

— Нам лучше поторопиться, — в своей привычной, ледяной манере заметил Эйнен. — Птицу было достаточно хорошо видно. Вряд ли у нас есть даже полчаса, до того как сюда заявится половина Пустошей.

— А через полчаса спадут оковы с Диносов и Марнил, — добавил Хаджар.

Он обошел камень со всех сторон. Прикладывал к нему Ключ, Карту, Ключ и Карту вместе и под разными углами. Эйнен порой забирал у него артефакты, чтобы попробовать какие-то свои идеи, но в итоге, и у него ничего не получилось.

Из двадцати пяти минут, которые они отвели себе на открытие гробницы-сокровищницы, прошло уже десять.

Усевшись спиной к камню, друзья разложили перед собой Карту и Ключ.

— Здесь есть какая-то загадка.

— Что показывают твои глаза? — спросил Хаджар.

Фиолетовые глаза Эйнена позволяли тому видеть намного больше, чем простому адепту. Именно поэтому островитянина сковал ужас, когда он впервые увидел Хельмера.

Просто потому, что смог рассмотреть на тот облик, который демон, как маску, надевал к посещению мира смертных, а реальную сущность Повелителя Кошмаров.

— Ничего, что помогло бы нам их использовать, — ответил Эйнен.

— Тогда давай думать, — Хаджар начал мысленно перебирать в памяти все, что знал об эпохе Ста Королевств.

Знал он, разумеется, не очень много, если не сказать — ничего. Но, в отличии от всех, ныне присутствующих в Пустошах, Хаджар был единственным, кто видел Последнего Короля Эрхарда.

А ведь именно он и создал эту клятую сокровищницу. И единственным, кто за всю историю Империи смог в ней проникнуть, являлся Декатер.

Именно его верные люди, после смерти последнего, спрятали Карту и Ключ. О чем это говорило?

Как минимум, что Декатер посещал сокровищницу дважды. После первого раза, обретя какие-то техники или, даже, Наследие, он и стал сильнейшим в своей Эпохе и завоевал трон.

Второй и последний раз — уже перед самой смертью.

Перед самой смертью…

— Он ведь был еще живой, когда пришел сюда, — задумчиво протянул Хаджар.

Эйнен кивнул.

— Адепт такой силы, — сказал он. — и добровольно, пусть хоть за один день до кончины, но сдаться… отправить себя в гробницу.

— Такое просто невозможно, — согласился Хаджар. — Он бы боролся до последнего.

— И он боролся… У Декатера, о Великая Черепаха, нет гробницы!

Хаджар с Эйненом сперва посмотрели друг на друга, а затем синхронно повернулись к камню.

— Неужели так просто? — нахмурился Хаджар. — И в тоже время… Проклятье, Эйнен! Это ведь просто невозможно! Такого даже в мифах существовать не должно! Одно присутствие такого сооружения должно создавать невероятные аномалии в потоках энергии. Да что я тебе говорю — сам все понимаешь. Такой артефакт попросту бы уничтожал все живое на километры вокруг

— Давай, все же, попробуем, — предложил островитянин.

Им не нужно было лишних слов, чтобы понять, что они пришли к одному и тому же выводу.

Поднявшись на ноги, они положили карту на камень, а сверху — Ключ. Как и в прошлый раз — ничего не произошло.

— Кто первый? — Хаджар достал разделочный, ритуальный кинжал.

— Может одновременно, — Эйнен сделал тоже самое.

— Видят Вечерние Звезды, мой лысый друг, вот теперь это точно чистой воды авантюра.

Они одновременно полоснули по ладоням и, сжав кулаки, капнули несколько капель крови на Ключ. Сперва ничего не происходило и друзья уже разочарованно выдохнули, но в следующее мгновение произошло невероятное.

Не было ни вспышки, ни потока силы, ничего из этого.

Хаджара с Эйненом банально затянуло внутрь… Внутрь камня, на котором остались лежать Ключ и Карта. Только что рядом с ними стояли два адепта, а мгновением позже –никого.

Так, будто это были не живые люди, а какие-то предметы, убранные в пространственный артефакт. Хотя, так ведь оно и было.

Курган не являлся закромами Эрхарда и гробницей Декатера. У последнего её и вовсе не было. Перед смертью он отправился вовсе не ложиться в красивый саркофаг, а искать последний способ побороться за жизнь.

Он отправился в хранилище знаний Последнего Короля Эрхарда.

Камень оказался ничем иным, как невероятным, нарушающим все законы пути развития, пространственным артефактом.

\* \* \*

— Эйнен?! Эйнен, лысая твоя голова, ты где?!

Хаджар, облеченный в Зов и вооруженный Черным Клинком, стоял посреди густого тумана. Тот был настолько плотным, что невозможно было рассмотреть собственных ног.

— Эйнен ты…

— Ты обманул меня.

Сердце Хаджара дрогнуло.

— Ты обманул меня, Хаджар.

Из тумана перед ним вышла фигура. Высокая, статная, красивая и… мертвенно бледная. С пронзенным сердцем и рассеченным горлом.

— Ты так и не пришел…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 717**

— Нет, — Хаджар отшатнулся. — Ты не Элейн…

— Ты оставил меня, брат, — кровавые слезы текли по прекрасному лицу его младшей сестры. Её страшные раны обнажали кости и внутренние органы. Кровь пузырилась на шее. — Оставил всех нас.

Туман вокруг Хаджара взорвался красками и он оказался посреди цветущего сада. На краю широкого пруда, больше похожего на озеро. По ту сторону которого виднелась гора со стоящим на ней заброшенным замком его предков.

Это был сад королевского дворца столицы Лидуса. Вот только сейчас он, как и все вокруг, было объято пламенем. Всюду, куда не посмотри, лежали тела.

Тела его сослуживцев — Лиан, склонившаяся над пронзившим её копьем. Тур, от которого осталась лишь голова и часть правого плеча. Саймон, пухлый, изворотливый Саймон, был повешен на дереве и качался в такт порывам жаркого ветра, приносящего с собой пепел.

Человеческий пепел.

— Где ты был, — кровавая рука Элейн потянулась к Хаджару. — Где ты был, когда мы так в тебе нуждались?

Хаджар рухнул на колени.

Его сердце стучало с такой скоростью, что было готовы выпрыгнуть из груди.

— Они пришли к нам, — Элейн опустилась рядом с братом. Её окровавленные руки обвили его шею и прижали к груди, где зияли раны, оставленные стрелами. — К нам пришли твои враги, но тебя не было рядом.

Сколько врагов было у её драгоценного брата?

Хаджар не знал. Он уже давно сбился со счету. И все, что их останавливало от того, чтобы появиться в Лидусе — тайна, которую хранил Хаджар.

Он прошел территории, которые большинству практикующих оказались бы не под силу. Он поступил в школу боевых искусств, что должно было укрепить его легенду…

— Прости, — он взял в ладонь слипшиеся от крови волосы Элейн. Они больше не пахли цветочным полем. Теперь это был запах гари и железа. — Прости… я подвел тебя….

— Ты подвел всех нас, — Элейн подняла с земли кинжал. — Из-за своего эгоизма, ты подвел всех нас.

Хаджар наивно полагал, что сможет всех обмануть. Что возрастного теста «Святого Неба» будет достаточно, чтобы отстраниться от прошлого в качестве Безумного Генерала.

Хаджар надеялся, что достаточно глубоко похоронил свои тайны.

— Прости меня, — он обнял сестру. Его руки, грудь и ноги были покрыты кровью. Кровью последнего родного человека, кто еще дышал в это мире. — Я должен был быть рядом… должен был…

— Должен… — повторила Элейн.

Если бы не Анис, если бы только не Анис, то никто бы и никогда не узнал о прошлом Хаджара…

Кинжал в руке Элейн опустился чуть ниже. Его острие смотрело прямо в ту часть спины, которая прикрывала сердце.

…Хаджару тогда, в ледяных палатах Грэвэн’Дора, следовало добить клятую аристократку! Если бы он только сделал это, то…

Кинжал приблизился еще на несколько сантиметров. Теперь от спины Хаджара его отделяли лишь пара миллиметров.

…вместе с Анис он навсегда бы запечатал свою тайну. Свою самую большую слабость. А если бы было недостаточно убить Анис, он бы сделал это с любым другим, кто знал его тайну.

Перед лицом Хаджара всплыло лицо Эйнена.

Островитянин знал его секрет! А если секрет знал один человек, то его могли узнать и другие.

Он должен был, ради своей семьи, ради своей родины, убить Эйнена…

Кинжал впился в спину.

— Прости, — прошептали окровавленные женские губы. — Прости меня, брат мой.

Вспышка боли, ощущение как по спине стекает собственная, горячая кровь, на мгновение отрезвили Хаджара.

— Нет, — произнес он. — Нет! Эйнен бы никогда этого сделал! Он бы погиб, но сохранил мою тайну. Так же, как поступил бы и я ради него!

Глаза Элейн расширились. Зеленые, прекрасные, как ограненный нефрит, они засияли глубокой печалью.

— Ты опять предаешь нас, брат… почему ты всегда выбираешь кого-то другого, но не нас? Почему ты…

Хаджар смотрел на свою сестру. Он слушал её слова и ощущал, как на душе расползаются старые шрамы. Они обнажали раны, которые, как он думал, уже давно затянулись.

— Послушай свою сестру, брат…

Сердце Хаджара пропустило удар.

Прямо из огня к нему навстречу вышел мужской силуэт. Белые, местами пепельные волосы, широкие скулы, светящиеся азартом глаза. Правда теперь они потухли. Угасли, покрывшись смертной пеленой, что на фоне бушующего пожара выглядело пугающе.

— Ты предал всех нас… — сказал Неро. — Предпочел мне — месть. А ведь я верил тебе. Верил, как самому себе.

Хаджар молча смотрел на мертвого брата. Из его груди все так же торчало лезвие собственного меча.

— Нашел ли ты счастье в Империи, друг мой, — следом за Неро из огня вышла его жена –молодая ведьма Сера, жительница Моря Песка. Её бронзовая кожа из-за пожара почти почернела. — Нашел ли ты счастье, — она обвила руками свой живот. — которое стоило бы жизни нашему сыну — твоему племяннику.

— Замолчи! — закричал Хаджар.

Он попытался отшатнуться, но только глубже насадился на кинжал. Хаджар всегда подозревал… нет, даже знал, что Сера беременна. Но каждый раз, вспоминая те события во дворце Лидуса, убеждал себя, что это не так.

Что ему лишь привиделось.

Что потоки Реки Мира обманули его показав то, что он хотел увидеть и то, чего не было на самом деле.

— Ты предал всех нас, — повторил неро. — И ради чего, брат? Чего ты добился этим? Ты нашел ту справедливость, о которой говорил?

Раны на душе Хаджара открывались все сильнее. Все новые и новые порезы терзали его естество. Энергия, вместе с жизненными силами, вытекала вместе с кровью.

— Нет, — прошептал Хаджар.

— А понял ли ты, брат мой, в чем отличие твоей мести от справедливости.

Хаджар помнил этот вопрос. Его задавала и Анис. Хаджар, в тот вечер у костра, не смог найти ответа. Не смог он найти его и сейчас.

— Нет.

— Тогда скажи мне — ради чего я умер, брат мой? — в глазах Неро не было ничего, кроме смерти и печали. — Ради чего умерла твоя сестра? Твоя мать, твой отец? Ради чего?

Хаджар буквально тонул в своей душевной боли. Его энергетическое тело, не справляясь с повреждениями, начало постепенно трескаться и исчезать.

— Я не знаю… — он еще долго повторял эту фразу: «Я не знаю». А потом, посмотрев в глаза брату, с трудом прошептал: — Прости меня.

И в ту же секунду, как он это произнес, что-то незримое, но весьма ощутимое, толкнуло его в плечо.

— «Я ухожу, тупица» — Хаджар, как наяву, вспомнил старый, почти забытый сон, в котором они с Неро сидели на берегу озера и в последний раз грелись у костра. — «И запомни, если ты опять начнешь себя в чем-то винить, то я даже с того света дотянусь, чтобы хорошенько тебя отметелить».

Брат сдержал свое слово. Так если даже Неро, чья душа уже вышла из дома праотцов и направилась на круг перерождения, смог сдержать свое слово, то почему не мог Хаджар.

В небольшом мешочке все лежали два обручальных браслета. Его брат и сестра все еще были мертвы. Так же, как отец, мать, дядя, их друзья и еще многие. Немыслимое множество тех, кто погиб из-за того, что захватившие власть Духи, величающей себя Богами, позволяют семе вмешиваться в судьбы миров.

Именно они, и никто другой, путают нити, сплетаемые в Книге Судеб и это они, кто переименовали её в Книгу Тысячи.

Тысячи их ошибок, которые так, до сих пор, и остались безнаказанными.

И Хаджар идет не за местью.

Нет. Он идет за справедливостью. За справедливостью, в которой ни ему, никому другому больше не придется склонять голову и покорятся чужой воли.

— Справедливость, — прохрипел Хаджар. — Может быть вы все и правы…может быть её и не существует. Но, если чего-то нет, то не значит, что это нельзя создать.

Хаджар выпустил из ладони волосы Элейн.

— Где твой меч, сестра моя?

Прекрасные зеленые очи отразили удивление.

— Моя сестра — Элейн. Он бы не умерла в этом красивом, бесполезном платье. О нет. Она бы сражалась в доспехах, а её меч был бы залит кровью её врагов.

Хаджар занес руку за спину и выдернул из неё кинжал.

Он поднялся на ноги и повернулся к Неро с Серой.

— А вы вдвоем — лишь жалкое подобие моего брата и его жены. Слова, которые вы говорите, пусты. В них нет тех сражений, что мы пережили бок о бок. И тех рек крови, которые вместе перешагнули. Лишь тени.

Раны на душе Хаджара затягивались так же стремительно, как и совсем недавно появлялись. И как только исчезла последняя, то в правой руке вспыхнул Черный Клинок.

— Кто бы ты не был, — процедил Хаджар. — Я уничтожу тебя за то, что ты осквернил этими тенями память моей семьи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 718**

— Эйнен?

— Хаджар?

Друзья хором произнесли имена друг друга. Какое-то время они выглядывались в лицо, стоявшего напротив, а потом, так же хором, спросили:

— Ты настоящий?

А мгновением позже, синхронно выругались:

— Проклятье.

Они стояли в темном помещение, которое чем-то напоминало широкий коридор. Только с той разницей, что у обычного коридора есть начало и конец. А они же находились около сплошной, каменной стены.

Причем за спиной каждого из них сверкало лезвие кинжала, вделанного в противоположные стены. И именно на них Хаджар с Эйненом давили друг друга.

И, если бы они не смогли разбить оковы чужого колдовства, то каждый из них убил бы друга собственными руками.

— Вечерние Звезды, — островитянин слез с кинжального лезвия. Кровь потекла на холодный пол. — Поганое колдовство!

— И не говори, — Хаджар, только что осознавший, что в его руке не появлялось Черного Клинка, точно так же слез с нагретого его же кровью металла. — Видимо, путь до сокровищницы Эрхарда простым не будет.

Эйнен промолчал. Вместо лишних слов, он достал из пространственного артефакта банку с мазью и несколько широких бинтов.

Из чего бы ни был сделаны вделанные в камни кинжалы, они не позволяли ранам стянуться и регенерировать. Причем, насколько знал Хаджар, такое было возможно только с учетом использовании техник или энергии. Но, видимо, у Древних на такие вопросы имелись свои собственные взгляды.

Хватало уже того, что простой валун оказался пространственным артефактом, в который Высокое Небо знает сколько пространства умещалось.

— Помоги, — попросил Эйнен.

Отказать в особой метафоричности этому «испытанию» было сложно. Раны они нанесли друг другу сами, но и чтобы забинтовать их без помощи товарища было не обойтись.

Эрхард, возможно, был еще тем философом.

Закончив с врачеванием, друзья, не сговариваясь, использовали Зов и вооружились.

— Удивительно, да? — Хаджар смотрел в сторону горящих на стенах факелов и разветвлении коридора, но сделать шаг вперед не решался. — Я чувствую здесь потоки Реки Мира.

— Как и я, — кивнул Эйнен. — Этот пространственный артефакт не могли создать в Ста Королевствах. Их уровень артефакторики был ниже, чем есть сейчас.

— Значит Эрхард его нашел, — согласился Хаджар.

Друзья переглянулись. Возможно, что точно так же, как в их эпоху древний артефакт считался гробницей Декатера, так же случилось и в прошлую. Только в те времена древнее сооружение предписывали в сокровищницу Эрхарду.

А следовательно этот камень был намного старше, чем можно представить. И принадлежал он, изначально, кому-то намного превосходящему по силе Эрхарда.

Интересно, почему Черный Генерал — первый из Дарханов, умолчал о такой важной детали…

— Где, к демонам, мы?

Риторический вопрос Хаджара остался без ответа.

— Пойдем, — позвал Эйнен. — Кто знает, сколько мы провели в этом… тумане. Аристократы уже могли освободиться.

Хаджар ответил молчаливым согласием и тем, что первым шагнул в сторону развилки.

Какое-то время друзья вместе, осторожно, двигались по мраморным плитам, которыми древние строители (или артефакторы) выстлали здесь пол. Высокие стены поднимались на несколько метров, а свечение, которое они излучали, чем-то напоминало свет факелов.

Только вот этих самых факелов, на поверку, нигде не видно не было.

Те несколько метров, что они проделали, никаких трудностей не представили. Оказавшись перед развилкой, они какое-то время молча постояли, а затем Хаджар, по старой привычке, повернул налево.

Стоило ему пересечь какую-то условную границу, как за его спиной мгновенно материализовалась стена. Она не появилась из-под земли, вы выдвинулась из стен, а моментально возникла.

Будто всегда там и находилась и лишь позволила Хаджару пройти внутрь.

— Проклятье! — послышался голос Эйнена. — Ты цел, Хаджар?

Хаджар осмотрелся — перед ним находился все тот же коридор, в котором они недавно стояли. Причем — один в один. Он вновь стоял около монолитной стены, из которой торчало два кинжала. Только на этот раз на лезвия не оказалось ни капли крови.

Впереди находилась точно такая же развилка.

— Да, — ответил он.

— Что видишь перед собой?

— Сложно сказать, — ответил Хаджар. — Посмотри, ты все еще в том же коридоре, где мы и были?

Эйнен ответил спустя секунду.

— Да, в том же, — как-то неуверенно произнес островитянин. — Почему ты спрашиваешь?

— Потому что я в нем же, — Хаджар подошел к кинжалу и нарочно порезал палец. Точно так же, как и в прошлый раз — рана не затянулась. — Ну или в точной его копии.

Эйнен выругался.

— Ты сможешь разбить эту стену?

Хаджар призвал в реальность Черный Клинок и нанес по разделявшей его с Эйненом преграде свой самый мощный удар.

Энергия, вкупе с мистериями уровня Оружия в Сердце, попросту втянулась в камень, не оставив на нем при этом ни единой царапины.

— Вряд ли, — вздохнул Хаджар. — Кто бы не создал это клятое место — он находился на невероятной ступени развития.

Прислонившись спиной к стене, Хаджар сполз по ней и уселся на холодный пол. Судя по звуку — Эйнен поступил так же.

— Прости, мой лысый, друг, что завел нас сюда. Надо было послушать тебя и возвращаться в Даанатан.

Эйнен вновь ответил не сразу.

— Это просто испытание, варвар, — несмотря на успокаивающие слова, голос Эйнена звучал как-то неуверенно. — И мы пройдем их точно так же, как все предыдущие и последующие.

— Ты собираешься войти в правый поворот, — догадался Хаджар.

— Собираюсь.

Они какое-то время молчали.

— Если мы отсюда не выберемся, то я хочу тебе сказать, что…

— Скажешь, как выберемся, — перебил Эйнен. — Не забывай, что впереди у нас еще испытания Башни Сокровищ, Турнир Двенадцати и война с Ласканом.

— А еще какой-то маньяк, который хочет меня прибить.

— И клан Мертвой Луны, отправивших по нашу душу одного из лучших убийц.

— А в твоем пространственном кольце лежит Ядро фэйри безумной силы, — усмехнулся Хаджар.

Это было частью их плана — переложить Ядро в другой артефакт. Хаджар целиком и полностью доверял Эйнену. А такое доверие было не просто редким, а почти неслыханным.

Вряд ли кто-то из аристократов сможет даже допустить саму идею о том, что адепт может доверить такую ценность кому-то, помимо себя.

— Которое ты собираешься продать на подпольном аукционе, где соберется вся знать столицы.

— Половина из которой имеет на меня зуб, — добавил Хаджар.

И вновь немного тишины.

— Не смей умирать, варвар, — едва слышно прошептал Эйнен. — Иначе чей надоедливый треп я буду слушать в путешествиях.

— Ты тоже не торопись к праотцам, лысый. А то кто еще будет так красноречиво молчать.

Судя по звуку, Эйнен поднялся на ноги.

— Удачи, друг, — произнес он, а затем все стихло.

Хаджар подождал некоторое время, но по ту сторону стены все так же висела тяжелая, гнетущая тишина. Будто и не было никакого коридора, а только монолитная стена из сплошного камня.

— И тебе, — в пустоту прошептал Хаджар. — друг мой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 719**

Хаджар не знал, сколько времени он шел по этому, без всякого сомнения, клятому лабиринту. На сотом повороте влево и встречи все с тем же коридором и развилкой, он решил сворачивать направо.

Спустя еще две сотни попыток, решил менять направление в хаотичном порядке –попросту подкидывал монетку и следовал за ней.

В конечном счете, через девяносто три тысячи, сто шестнадцать поворотов он сбился со счету и продолжил брести туда, куда ему вздумается.

— Время, — в который раз Хаджар отдал команду нейросети, но та отказалась слушать.

Никакого интерфейса с часами так перед его взором и не появилось. На памяти Хаджара, что не могло не напрягать, этот лабиринт оказался первым сооружением, которое смогло как-то блокировать действие нейросети.

— При всем уважении, но Эрхард не смог бы создать подобного.

Хаджар, усевшись на камень, решил перевести дыхание. Как назло, он коснулся до своего подбородка.

За время, проведенное в Море Песка, Хаджар успел привыкнуть к растительности на лице и так и ходил с мелкой щетиной. Сейчас же эта сама щетине отросла на два, а то и три сантиметра.

Постепенно превращалась в густую, черную бороду.

Сколько бы времени он здесь не провел — это было очень… очень долго.

— Ну, продолжим, — поднявшись, Хаджар подошел к развилке, взял монетку и уже было швырнул её, как заметил небольшой шрам на пальце. Его, в самом начале, оставил кинжал, торчащий из стены.

Хаджар обернулся — все так же, как и раньше, из стены вылезало два острых, синеватых лезвия. Отнесись к таким неосторожно и лабиринт станет твоей могилой.

Прям сбывшаяся мечта Декатера.

Декатера, который дважды должен был миновать это жуткое место.

Но как?

— Вряд ли выполняя одно и то же действие, я приду к другому результату, — себе под нос пробубнил Хаджар. — Но как, тогда, пройти лабиринт?

Хаджар повертел в пальцах зеленый кругляшек императорской монеты, а затем бросил его в одно из ответвлений.

Деньга, как и тысячи раз прежде, крутанулась в воздухе и, с глухим эхом, упала за условной чертой, где начинался левый рукав лабиринта.

Но, в отличии от предыдущих попыток, на этот раз Хаджар не стал сразу за ней наклоняться.

Вместо этого он опустился на корточки, а затем и вовсе лег на живот. Осторожно, стараясь на пересечь невидимую черту, он потянулся пальцем к монетке.

— Медленно, — приговаривал он сам себе. — Потихонечку.

Миллиметр за миллиметром, выставив вперед один лишь указательный палец, Хаджар пытался дотянуться до монеты. Сперва он не чувствовал ничего, кроме напряжения в своей руке.

Но чем ближе была монета, тем явственней ощущалось давление. Что незримое, словно какая-то пелена, оказались на пути Хаджара.

И, стоило только ему слегка задеть, даже не коснуться или пересечь, а задеть эту пелену, как реальность вокруг дрогнула. Хаджару даже показалось, что воздух перед ним начал уплотняться и походить на прозрачный камень.

Как только он одернул руку, то все вновь нормализовалось.

Проверив свою теорию еще несколько раз, Хаджар убедился в верности догадки.

Стена, разделявшая проход от точной копии предыдущего, появлялась только тогда, когда он сам пересекал черту. Во всех прочих ситуациях, кидал ли он туда небольшой камешек, монетку или лоскут ткани — стена так и не материализовывалась.

— Так, хорошо, — Хаджар отодвинулся чуть назад и огляделся. Все тот же коридор, все те же светящиеся стены. — Значит стена появляется только тогда, когда я сам пересекаю границу.

Хаджар отошел в самое начало и дотронулся до каменной преграды. За ней, возможно, существовала точная копия этого коридора, а может и нет.

— Как же…

Отодвинувшись, Хаджар проделал уже знакомый ему маршрут. Он даже посчитал, что ему нужно ровно двадцать три шага, чтобы пересечь коридор и упереться в тупик.

— А если…

Шальная догадка озарила Хаджара. Достав все тот же некогда разделочный, а теперь ритуальный кинжал, он резко полоснул себя по ладони.

Густые, крупные капли крови мигом рубинами полетели на пол. Хаджар же, повернувшись к левому повороту, взмахнул рукой и окропил кровью пол.

В случае, как было и с пальцем, он ощутил какие-то вибрации и изменения в реальности. Если, конечной, искусственный мир пространственного артефакта можно было назвать реальностью.

— Что, хочешь еще больше?

Хаджар продолжил окроплять пол кровью до тех пор, пока прямо перед ним не возникла каменная стена. Впервые, он остался стоять в коридоре не спиной, а лицом к этой проклятой каменной стене.

— Не так уж и сложно, — хмыкнул он и погладил свою отросшую бороду.

Повторив процесс и с правым рукавом коридора, Хаджар внезапно понял, что с появление стены справа и слева, то, что было тупиком, внезапно стало аркой.

Аркой, ведущей в огромный зал. Войдя внутрь, он даже не стал оборачиваться. И без того понял, что проход ему перегородили все та же каменная стена.

Вот только вместо коридора, он теперь стоял на круглой площади. Довольно крупное продвижение, учитывая последние дни… недели? Или сколько времени ему понадобилось, что решить головоломку древнего сокровища.

— Значит, ты следующий, кто справился.

Хаджар повернулся в сторону, откуда доносился голос. Из-за одной из колон вышло существо. Высотой четыре метра и еще примерно три в плечах, оно выглядело настолько же могучим, сколько и ужасным.

Хаджар повидал всякого, но еще прежде не видел… такого. Этот монстр имел нижнюю половину от человека, торс от какого-то ящера, руки обезьяны и голову быка.

В чем-то он напоминал собой минотавра, хотя, латные поножи и стальные сапоги и давали воображению представить себе что-нибудь не от рода людского.

К поясу гигантской твари были приторочены ножны. Меч, в них лежащий, без сомнения весил ничуть не меньше, а может и больше, чем у Тейи Геран.

— Кто ты? — спросил Хаджар.

Он не ощущал, чтобы от твари исходило хоть немного враждебности. Та, скорее, воспринимала Хаджара как данность. Или, даже, как некое развлечение, которая она… оно, так долго ждало.

— Я хранитель третьего испытания, — прогремела бычья глотка. Из носа монстра вырывались клубы пары. Такие плотные, что заставляли дрожать кольцо в его носу.

— Испытания?

— Да, — кивнул гигант. — Ты прошел Туманы Страсти и доказал, что твое сердце способно бороться с сожалениями. Сожаления — вот, что служит надгробием для многих воинов. Миновал Лабиринт Глупости, — Хаджар слегка скривился от такого названия. — Именно глупость и попытки пробить непробиваемую стену, делают воина уязвимым. Только живой разум может помочь тебе овладеть истинным искусством сражения. И теперь настало время третьего испытания. Испытания силы.

— Погоди, погоди, — замахал руками Хаджар. — Ты сказал, что я не первый, кто справился.

— Все верно, — монстр вышел на середину площади. Теперь, в близи, он казался еще больше и могучее. — За бесконечность веков, здесь побывало лишь несколько существ. Теперь же, меньше чем за месяц, я встретил четверых. Видимо, в мире грядет эпоха перемен, если так много людей ищут наследия моего создателя.

— Твоего создателя? — Хаджар посмотрел на гиганта еще раз. — Ты голем.

— Хранитель третьего испытания, — поправил собеседника голем.

Хаджар же с трудом переваривал информацию, что он бродил в лабиринте целый месяц. Это казалось невозможным, но причин не верить голему у него не было.

К тому же — четвертый? Если он собирается заполучить технику Черного Генерала, ему требуется поторопиться.

— В чем суть этого испытания? — спросил он у голема.

— У тебя есть три удара, претендент. За эти три удара ты должен заставить меня обнажить мой меч. В противном случае — я изгоню тебя во внешний мир и навсегда запечатаю для тебя проход.

— Три удара? — Хаджар фыркнул и призвал в реальность Черный Клинок. — Мне хватит и одного! Черный Ветер!

Огромный дракон, созданный из мистерий меча и энергии, обрушился на гиганта. От силы меча Хаджара задрожало пространство искусственного мира.

Камни, в радиусе пяти метров, начали буквально испаряться в чудовищной силе, а все остальное пространство, включая камни и колонны, покрылись жуткими шрамами, оставленными бесчисленными разрезами, порожденными ударом Черного Ветра.

Ни один Рыцарь Духа, даже прикрывай его Императорская броня, не выдержал бы прямого попадания такой техники. Возможно она смогла бы ранить даже Повелителя.

Но, когда пыль осела, то гигантский монстр попросту смахнул её с шерсти на плечах и произнес:

— Это был первый удар.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 720**

Хаджар неверяще смотрел на стоящего перед ним голема. Как бы ни был силен противник, но подобный удар должен был оставить хотя бы царапину. Маленькое повреждение, которое могло бы затянуться даже через мгновение, но оно появилось бы.

Хаджар, проморгавшись, низко поклонился голему.

— Прошу прощения за мои грубые и поспешные слова, — произнес он выпрямляясь. –Длительное блуждание в лабиринте сыграло со мной злую шутку.

— Длительное… — повторил голем и в его голосе Хаджар услышал шелест пыли времен.

Если этот камень, хранящий внутри искусственную реальность (которую, по всем законам пути развития, нельзя было создать), существовал еще до эпохи Эрхарда и Ста Королевств, то голем…

Что же, Хаджар опять встретил на своем пути существо, возраст которого оказался неисчислим.

— Ты будешь продолжать разговаривать, или покажешь мне хоть что-то, что я смогу счесть за удар? — прогремел очнувшийся монстр.

Хаджар кивнул.

У него осталось всего две попытки, чтобы заставить этого монстра обнажить свой клинок. По сути, ему не требовалось ранить могучего голема и уж тем более — убить. Лишь обнажить меч.

Хаджар присмотрелся по внимательнее к фигуре противника. Все предыдущие испытания, которые он проходил в этом «камне» так или иначе включали в себя что-то, что, на первый взгляд казалось простым и ясным, но в итоге оборачивалось крупным подвохом.

Возможно, в данном случае ему тоже требовалось проявить смекалку.

В чем смысл бить голема прямо в обнаженную грудь? Та буквально сама, незащищенная никакой броней, кроме чешуи рептилии, напрашивалась на удар. Вот только Хаджар на опыте знал, что некоторая чешуя может оказаться в разы прочнее брони Императорского уровня.

И в то же время ноги голема, около которых и висел меч, были защищены не чешуей, а броней. И именно около них и висел огромный клинок.

— Ну что же, — Хаджар размял плечи и посмотрел в глаза голему. — Сейчас я выполню свой лучший удар. Сильнее этого у меня ничего нет.

— Дерзай, — спокойно подбодрило древнее создание.

Хаджар нырнул в отражение собственной души. Здесь, как и прежде, ничего не изменилось. Огромные просторы, покрытые зеленой, колышущейся в такт порывам ветра, травой. Холм, на котором стоял камень, где некогда сидел учитель Хаджара и растущее дерево.

Пока — небольшой куст. В нем свила гнездо такая же небольшая птица. Кецаль с разноцветным, длинным хвостом.

\* \* \*

Голем, впервые, за тысячи лет, ощутил хоть какие-то эмоции.

Он встречал перед собой самых разных воинов.

Многие из них искали силы… да почти все, если честно. Многие из них обладали воистину чудовищной силой. Намного большей, чем мог представить себе стоящий перед ним маленький воин.

Некоторые использовали техники, которые без труда могли бы повредить самому голему.

И все же, почему-то глядя на то, как мальчишка использует один из старых путей, он ощущал что-то, чему не находил объяснения.

Это не было удивлением, ведь Путь Духа, пусть и редко, но использовали первые из претендентов. Затем, почему-то, таких было все меньше и за последние тысячи лет, этот оказался единственным.

Да и дух его никоим образом не впечатлял. Низшее создание, вылепленное по образу и подобию живого существа. Из четырех типов духов, этот был самым простым и скромным.

По мнению голема — недостойным даже толики внимания его Мастера.

Энергия, черным столпом взившаяся вокруг воина, тоже не поражала воображение. Насыщенная, но не так, чтобы удивить голема. Он видел и более сильных и одаренных адептов.

Мистерии меча, пусть крепкие и сформировавшиеся, но все еще не имеющие той глубины, чтобы действительно называть себя «мечником».

Но, несмотря на то, что по всем параметрам, стоящий перед големом юноша выглядел абсолютной посредственностью, что-то в нем привлекало внимание.

Голем не знал, как это описать, ведь он не был создан со свободой воли. В отличии от всего живого, наделенного душой, он имел лишь подобие разума и искусственное тело.

Но даже, он ощущал, что еще никогда прежде не встречал претендента пусть и слабой силы, но такой сокрушающей, крепкой волей.

Вот только, приглядываясь и всматриваясь, голем замечал все больше трещин в этом, казалось бы, могучем стержне. Ведь именно на ней — не на мече, не на силе, не на энергии, и строился жизненный путь этого адепта.

И, может быть, этого покрытого трещинами столпа воли пока и хватало юноше, но чем выше он будет взбираться, тем сильнее начнет раскачиваться основание.

Иными словами, если этот мальчишка не укрепит свою волю, то однажды погибнет. Его путь заведомо направлен прямо в бездну.

\* \* \*

— Черный Ветер! — вновь проревел Хаджар.

На Черном Клинке, у основания которого теперь силя синий, древний иероглиф, вспыхнул еще и синий узор, повторяющий движение взмывающей в небо птицы Кецаль.

Энергия взорвалась потоком силы. Она стерла в пыль не только камни, в радиусе десяти метров от Хаджара, но и обрушила колонны.

Всполохи черных, обрамленных синими нитями, разрезов долетали до далекого свода и, откалывая от него крупные камни, обрушивали их вниз. Но и тем не было суждено просуществовать сколько-нибудь дольше. Они тоже, коснувшись потока силы, обращались в прах.

Следом за широким, секущим ударом Хаджара, из огромной воронки черной энергии вынырнул дракон, чье тело было целиком создано и воплощено из меча.

Его пасть, высотой в четыре и шириной в три метра, была настолько пропитана силой и мистериями меча, что на краткий миг прорвалась со ступени Неба на уровень Императорской техники.

В это самое мгновение она и ударила по голему. Пространство вокруг монстра мгновенно погрузилось в ревущую тьму.

То и дело в ней вспыхивали силуэты драконов, созданных из мечей. Каждый из них нес в себе силу, сравнимую с полновесным ударом Хаджара.

И их были десятки, сотни.

Сам же Хаджар прежде, использовав Дух, падал без сознания. Теперь же, после путешествия по Пустошам, он пусть и полностью, до суха «выпил» Ядро, но все еще стоял на ногах.

Прислонившись к каменной стене, заслонившей выход в клятый коридор лабиринта, он смотрел на буйство энергии и мистерий меча.

Пожалуй, это действительно был сильнейший удар Хаджара. Если, разумеется, не считать полного самоубийства и использования свитка Черного Генерала.

После того, как он сделал это в битве с Мертвой Луной, Хаджар не рискнул бы повторить подобное без присутствия рядом Эйнена.

Ведь если бы не медицина островитянина, Хаджар бы сейчас уже стоял на пороге дома праотцов.

— И это все? — донеслось из вихря черных драконов.

А затем тот просто лопнул мыльным пузырем, обнажая стоящего посреди комнаты, абсолютно целого и невредимого монстра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 721**

Голем смотрел на обессилевшего мальчика. Этот удар действительно был хорош. Более того, он подходил под те требования, которые мастер предъявлял для обнажения меча. Но голем, за все эти тысячи лет созерцания вечности, обрел собственное понимание происходящего.

Какой смысл ему было пропускать этого мальчишку дальше? Если тот и получит наследие мастера, то все равно однажды его постигнет голодная бездна.

С таким стержнем, с таким хлипким основанием своего пути, он не сможет добиться в мире боевых искусств хоть чего-то значимого.

Но голем даст ему шанс.

Шанс укрепить свой стержень. Найти бреши в фундаменте своего жизненного пути и залатать их.

Голем еще раз посмотрел на мальчишку.

Теперь все будет зависеть только от того, готов ли он услышать нужные слова.

\* \* \*

За спиной Хаджара исчезла каменная стена. От неожиданности он едва было не провалился обратно в клятый коридор, но успел схватиться за край стены и удержаться.

— У меня… есть… еще один… удар, — с трудом, буквально из последних сил, прошептал Хаджар.

— Он тебе не потребуется, — глаза голема сверкнули грозным огнем. — Такие слабаки как ты недостойны даже дышать в присутствии мастера. Все два удара и ты уже валяешься без сил на полу. Да как смеешь ты называть себя воином!

Хаджар, буквально вскарабкиваясь по стене, принял относительно вертикальное положение. В дрожащей руке он держал перед собой разом потяжелевший Черный Клинок.

Плащ Зова, как и «куски» брони исчезли. Энергии не хватало не то, что на их поддержание, а банально на то, чтобы было заметно его энергетическое тело.

— Еще… один…

— Хватит! — перебил голем. — Убирайся с глаз моих.

Хаджар, не имея сил спорить, просто покачал головой. Держа перед собой меч он попытался сделать шаг вперед, но, запутавшись в собственных ногах, упал.

Разбив себе лицо об осколки каменного пола, он выронил из рук меч и тот мгновенно исчез. Сил, чтобы призвать его обратно не было.

— Посмотри на себя, мальчишка, — продолжил голем. — Лежишь на полу, бессильный, и смеешь величать себя мечником? В тебе нет ничего от пути меча!

— Ты… ошиб…аешься.

— Я? Ошибаюсь? — голем засмеялся. Надменно и с презрением. — У тебя был шанс, чтобы доказать это, но ты провалился.

— Тре…

— Да будь у тебя хоть сто три удара, ты бы никогда не справился! — вновь перебил его монстр. — Ты лишь посредственная бездарность, которых в этом проклятом мире бродит неисчисляемые множество. И ты думаешь, что такой как ты, достоин тайн, хранящихся здесь? Ты лишь жалкая песчинке в океане таких же! Незаметный всполох на бескрайних просторах вселенной!

Хаджар, перевернувшись на спину, смотрел на разрушенный им же свод. Камни обрушились, но за ними не появилось ни лазурного неба, ни сверкающих звезд.

Удивительно иронично. Над ним насмехалась кукла. Голем ведь, по сути, не более, чем куклка, в которую вдохнули энергию и создали для неё разум.

Робот, если выражаться языком Земли.

Но даже он, казалось, понимал больше, чем Хаджар.

— Ты уже можешь начать утешать себя, — монстр фыркнул, от чего кольцо в его носу издало не самый мелодичный звон.

— Я не…

— Вот только не надо лгать, — скривился гигант. Учитывая, что лицо ему заменяла бычья морда, то выглядело это несколько пугающе. — Не надо лгать хотя бы самому себе. Ведь это то, чем ты постоянно занимаешься. Лишь утешаешь себя.

— Ты не знаешь…

— Я знаю тебя лучше, чем ты сам, — в который раз перебил голем. — Я знаю как тебя зовут, Хаджар Дархан. Я знаю как звали твою мать, знаю как звали твоего отца, учителя, лучшего друга, первую девушку, которую ты хотел обнять, первую девушку, которую думал, что полюбил. Я знаю о тебе все. Знаю все твои мысли. Я видел всю твою жизнь. Все твои страхи. И они так же просты и скучны, как и того же моря бездарностей, частью которого ты являешься.

Хаджар, все еще лежа на спине, смотрел в глаза голему. Нечеловеческие, почти каменные, они, тем не менее, тоже умели отражать эмоции. И в них сейчас Хаджар не видел ни капли лжи.

И тогда он понял.

— Это… ты, — хрипя прошептал Хаджар. — Туман… это ты…

— Я, — кивнул голем. — И из всех шестидесяти трех големов, что стерегут вход в сокровищницу, тебе не повезло встретиться именно со мной, мальчишка. Может остальных ты бы и обманул, но не меня. Я видел твою страхи. Я знаю тебя. Я чувствую тебя. И ты — ничто. Лишь бессмыслено горящая искра, которая вот-вот потухнет.

Хаджар вспомнил окровавленное лицо Элейн. Как вживую он увидел пылающий пожар, пожирающий Лидус. Услышал слова своего брата и его жены, Серы. Плач их так и не родившегося ребенка.

— Ты…

— Ты жалок, — фыркнул голем. — Хочешь обвинить меня в том, что увидел? Вперед. Поступай так же, как поступал всегда — вини других.

Хаджар попытался подняться, но сил хватало лишь на то, чтобы дышать и держать открытыми свинцовые веки.

Голем опустился рядом с ним на корточки. Теперь он был так близок, что Хаджар чувствовал на своем лице горячее бычье дыхание.

— Признай, это, Хаджар Дархан, признай уже правду.

— Какую? — донесся хрип из человеческой глотки.

— Такую, что в твоих бедах не повинен никто, кроме тебя, — ответил монстр. — Тогда, в детстве, если бы ты был сильнее, разве бы погибла твоя мать? Разве Примус смог бы вырвать её сердце? Нет. Но ты был слаб.

— Я был ребенком!

— Ты был воином! — рев голема был настолько сокрушительным, что треснули даже те колонны, которым повезло уцелеть за время «битвы». — Воин не бывает ребенком! Воин не бывает мужчиной или женщиной! Воин это не человек! Воин — это путь! Путь, которому ты никогда не следовал!

— Я… я всегда… ему… следовал.

— Никогда! — один лишь этот трубный глас едва было не выбил из Хаджара остатки духа. –Вспомни свою жизнь, мальчишка! Когда ты ему следовал?! Когда хитростью забрался на плац Мастера? Когда ты не спас своих отца и мать? Когда смотрел на то, как ради тебя жертвует жизнью жена твоего брата? Или когда ты испугался правды, которая могла навсегда оставить тебя одиноким? Ты лишь боишься и бежишь, бежишь и боишься. А воин не трус! Воин не убегает! Не сгибается! Не отступает! Воин сражается до тех пор, пока не останется самого последнего врага — его самого! И, победив себя, воин продолжает свой путь! Вот, что значит, быть воином. А ты лишь жалкий трус.

— Я… не… трус.

— Ерунда, — бык, отвернув голову, сплюнул рядом с Хаджаром. — Слова, не стоящие и дерьма, которым пропитана твоя душа. Ты винишь всех вокруг себя. Винишь Примуса. Винишь богов. Винишь меня, Анис, был готов обвинить единственного, кто готов расстаться с жизнью ради тебя — Эйнена. И все потому, что не желаешь видеть свой слабости.

— Я и ищу сил…

— Силу не ищут! Силу воспитывают в самом себе! Каждый день, каждый час, каждую секунду! Сила не то, что можно прийти и взять! Только найти. В самом себе. А в тебе я её не вижу! Так что убирайся отсюда. Не оскверняй своим присутствием чертоги воинов!

— Я…

— ВОН!

Бешенный рев голема поднял Хаджара, закрутил его легкой пушинкой и ударил об стену. Сознание, не выдержав такого потрясения, покинуло Хаджара и тот погрузился в беспамятство.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 722**

Голем смотрел на лежащего около входа, в луже собственной крови, мальчишку. Он соврал, когда сказал, что тому повезло встретить именно его — первого из шестидесяти трех стражей сокровищницы.

Остальные бы, без сомнения, пропустили мальчишку после того, как тот продемонстрировал свой второй удар. И этим самым обрекли бы его на бесславную, неотвратимую смерть.

— Я помню твои слова, Мастер, — Голем уселся на пол и стал ждать. Всматривался в тело мальчишки, надеясь, что-то, что он сделал, поможет. — Лучше жить свободно среди смертных, чем быть слугой среди богов. Так ты говорил, да?

Голем вспоминал те годы, что провел, наблюдая за тренировками Мастера. Его попытками осознать что-то, что за бесконечности времен так и осталось загадкой для голема.

Но одно он знал твердо — его Мастер был воином. И только воину он бы согласился отдать свои тайны. А воин, как учил Мастер, это вовсе не тот, кто бьет быстрее, убивает больше или кому не ведом страх и зависть.

Нет, воин, это нечто другое.

Повар, который готовит лучший суп в королевстве и подает его и королям и рабам — он воин.

Мать, муж которой погиб на войне, и она в одиночку вырастила трех дочерей и двух сыновей, сохранив любовь к ним и к себе — она воин.

Воину не нужен меч. Воину не нужна броня.

Ему нужна лишь своя душа и вера. Не в техники, мистерии или оружие. А в самого себя.

Так учил Мастер.

Голем надеялся, что он смог донести воспоминания об этих словах до юного мальчишки. Ведь, голем мог поклясться, что из всех, кто приходил к нему в зал, лишь этот мальчишка ближе всех подобрался к тому, что значит быть воином.

Ему не хватало лишь маленького толчка.

И теперь, когда голем дал этот толчок, все зависело от самого мальчишки.

\* \* \*

Хаджар лежал во тьме. Беспомощный и слабый. Такой, каким он всегда себя и ощущал. С того дня, как на его глазах умер отец, как тогда казалось — сильнейший из всех людей. Когда погибла на руках мать, которая могла защитить и уберечь от целого мира.

Когда оказался предателем вернейший из друзей — дядя Примус.

В тот день Хаджар действительно превратился в калеку.

Он стал слабым не потому, что у него забрали ноги и лишили крепости руки и тело. А потому, что у него вырвали что-то более ценное. Более важное — у него забрали веру.

И эту веру заменили местью. Местью, кому и чему угодно.

Теперь Хаджар это понимал.

Он винил в гибели родителей Примуса, когда… когда… когда на самом деле в смерти Хавера, по сути, не было повинных.

Да, возможно, если бы боги не совершили ошибку в своей книге Тысячи и демоны не прорвались в этот мир, то жена Примуса была бы жива. И у Хаджара всегда был бы брат…

Но это бы не изменило того факта, что Хавер, в какой-то момент, все равно бы перестал искать силы. Он бы подверг страну опасности. Поставил Лидус на грань уничтожения. И Примус бы сделал то, что он сделал.

Если бы Хаджар был бы старше, он бы ему помешал. И своими руками уничтожил родину.

Такова была правда.

Горькая. Страшная.

Но правда.

А что сейчас? Сейчас Хаджар боится одной лишь мысли о том, что кто-то узнает о Лидусе и Элейн. Но разве так его учил Травес? Разве так должен вести себя тот, кто идет по пути развития.

Хаджар никогда не искал силы, это правда.

Но лишь потому, что был слаб. Слишком слаб, чтобы держать в своих руках меч. Не глупую железку, а настоящий, неподдельный меч. То, что может разрубить все на своем пути. Проложить путь к любой цели. Принести настоящую свободу.

Свободу быть собой. Жить собой. Дышать собой.

Хаджар не имел веры. Он подменял её глупой целеустремленностью. Но целеустремленностью к… чему? К месте? К справедливости?

Если он боялся, что про Лидус узнают, он должен был стать сильнее. Чтобы даже одна мысль о том, чтобы посмотреть в сторону Элейн и её королевства заставляла его врагов видеть кошмары наяву.

Он страшился Черного Генерала? Он должен был стать настолько сильным, чтобы проклятый осколок Врага не мог и рта раскрыть внутри его души!

Он не мог отличить месть от справедливости? Просто потому, что был слишком слаб, чтобы признать простое — ему не нужно ни одно, ни другое.

Все, что искал Хаджар, даже после того, как переместился в этот мир, после того как обрел ноги, потерял их, а затем получил заново. После того как нашел друзей и врагов. Пролил реки крови и выпил озера собственного пота. Как встретил удивительное и пугающее.

Все, что он искал, это способ заполнить растущую пустоту внутри себя.

Так же, как и это было всегда. Так же, как это было в мире, показанном ему шаманом орков.

Только теперь Хаджар понял смысл того сна. Он был вовсе не в имени, а в том, что показать Хаджару его настоящего.

Слабого. Неуверенного. Сомневающегося. Во всем и во всех ищущего подвох. Не видящего смысла в собственном существовании.

А в чем же был смысл жизни Хаджара? В мести богам? В принесении справедливости на Седьмое Небо?

Нет.

Не в этом.

На смену одним богам всегда приходят другие.

Может люди за миллионы лет и не сбросили их власти над собой. Но лишь потому, что у них забрали то, чего лишили и Хаджара.

У них не было веры.

Веры в самих себя.

И если он, несмотря на всю пролитую кровь, несмотря на всю боль, которую причинит и которую ощутит на себе; несмотря на страдания и горечь; несмотря на трудности и страхи; несмотря на все это, дойдет до своей цели.

Если он сможет взобраться на Седьмое Небо. Если сможет перевернуть Яшмовый дворец вверх ногами. Если сможет взыскать с богов за все их безнаказанные действия. Сможет уничтожить незыблемую Книгу Тысячи, то тогда кто-то, пусть хоть один человек из множества, тоже поймет и скажет себе — «Я могу».

И тогда Хаджар, наконец, не будет ощущать пустоты внутри себя.

Он сможет встретить праотцов с честью.

И когда те спросят у него.

— Хаджар, ради чего ты жил?

Он им ответит.

— Чтобы принести свободу.

Они посмотрят на него. По отечески усмехнется и скажут:

— И кому же?

— Себе, — ответит он. — Потому как нельзя быть свободным живя в мире рабов.

И они пустят его к себе. Усадят за стол. Споют ему старые песни и угостят лучшей брагой. Потому что поймут, что он прожил жизнь с честью.

Как настоящий воин.

Который не отворачивал.

Не сгибался.

Не просил.

Не боялся.

Не поворачивался спиной ни к врагам, ни к друзьям.

Он лишь шел вперед. До тех пор, пока мог идти. Пока билось его сердце.

А билось ли сердце Хадажра?

Разумеется — да.

И не важно, кто перед ним.

Если он встретит перед собой преграду, которую он не может сломить, то станет сильнее и сломит. Если встретит врага, которого не сможет победить, то станет сильнее и победит.

Если кто-то придет за его друзьями и семьей — он их защитит. Если кто-то ударит в боевые барабаны и отправиться на его родину, он их уничтожит.

Никто не сможет задержать шага Хаджара. Ни голем, ни Император Дарнаса, ни Черный Генерал, ни Хельмер, ни боги, ни законы Неба и Земли.

Никто из них не заставит Хаджара опустить меча. Ибо меч Хаджара — это не то, что он держит в руках. Не то, что он хранит в сердце.

Нет, меч Хаджара — это его жизнь.

Это его мир.

Его способ заполнить пустоту.

Его свобода.

\* \* \*

Голем, просидевший молча почти три часа, вздрогнул от внезапного:

— Кха-кха.

Мальчишка, очнувшись, сплюнул кровью. В нем все еще не скопилось энергии достаточно, чтобы подняться на ноги. Но он все равно поднялся.

Он не мог призвать своего странного меча, но все равно призвал его.

Затем низко поклонился голему и произнес:

— Обнажи свой меч, достопочтенный страж. Я, Хаджар Дархан, пришел сюда, чтобы сразиться с тобой.

И с этими словами он бросился в сокрушительном рывке.

Голем улыбнулся.

Он достал свой меч и встретил им в жестком блоке удар своего противника.

— Ты прошел испытание, юный воин, — прогремел голем улыбаясь. — Можешь идти дальше и…

Голем замолчал. Свт ясных, синих глаз, поразил его в самое «сердце».

На секунду ему показалось, что он снова стоит перед лицом своего Мастера. Ни тени сомнения во взгляде. Ни страха, ни подлости, ни единой червоточины.

Лишь полная уверенность в том, что хватит сил, чтобы согнуть Землю и сжечь Небеса.

Да, теперь голем видел… видел этот неразрушимый, лишенный всяких трещин стержень. Теперь фундамент был крепок…

— Наша битва еще не окончена! — прогремел нечеловеческий, похожий на драконий рев юного воина.

Поднырнув под меч, он оттолкнулся от колена голема, взмыл в небо и ударил мечом. Тот пронзил грудь гиганта и повалил его на землю.

После этого юный воин, поклонившись еще раз, отправился в сторону открывшейся двери.

Голем же, из которого вытекала некогда помещенная внутрь жизненная сила, смотрел в разрушенный потолок. Мастер когда-то рассказывал ему про звезды.

Интересно, увидит ли он их, когда прекратит свое существование?

Так или иначе,

\* \* \*

Голем за спиной Хаджара обратился в камень, а зачем исчез облаком пыли. Тот, остановившись перед самым выходом из зала, обернулся и, опустившись на колени, дотронулся лбом до пола.

— Я никогда не забуду тебя, могучий гигант, — тихо прошептал Хаджар. — Из всех целителей, кого я встретил на своем пути, ты оказался единственным, кто смог меня спасти.

Хаджар поднялся и вышел из зала.

Его глаза. Его синие, ясные глаза, теперь горели так же, как и многие годы назад. Когда он, шести летний мальчишка, бросился спасать мать.

И, чтобы вернуться, ему потребовалась почти четверть века.

Но теперь он был здесь.

Тот, чьего шага нельзя замедлить, а меч остановить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 723**

Хаджар, пройдя сквозь проход, оказался в зале, который заставил его на мгновение остановиться. Сказать, что он был огромен — не сказать ничего.

Пожалуй, помещение, по своим размерам, было схоже с территорией Леса Знаний в школе «Святого Неба».

Хаджар не мог рассмотреть ни соседних стен, ни потолка, ни, тем более, конца зала. Все, что он видел, бесконечность каменных лестниц. С широкими пролетами, они формировали объемный, хитроумный лабиринт.

Причем, самое интересно, они как поднимались, так и спускались. Складывалось такое впечатление, что создатели предполагали, будто идущий сможет нарушить законы гравитации и идти по ним вверх ногами.

Некоторые, да, буквально, половина пролетов предполагали, что так оно и будет.

Воистину удивительное зрелище и…

Хаджар не успел среагировать. Что-то появилось за его спиной и, обхватив сперва рот, а затем плечи, утянуло вниз. Учитывая, что Хаджару пришлось пронаблюдать феерическую пляску серого мира, а затем с жадность вдыхать воздух лежа на холодных камнях, то это был Эйнен.

— Я же говорил… — прохрипел Хаджар. — Не таскай меня… по… теням!

Эйнен, с любопытством разглядывая его, сидел рядом. Склонив голову на бок, островитянин не скрывал своих нечеловеческих, фиолетовых глаз.

— В тебе что-то изменилось, варвар, — протянул он. — Или… вернулось старое?

Хаджар, опираясь на плечо друга, поднялся на ноги.

Как всегда, глаза Эйнена видели больше, чем у остальных.

Окинув Эйнена оценивающим взором, Хаджар хмыкнул. С каким бы големом-стражем не столкнулся островитянин, это пошло ему на пользу. Эйнен тоже слегка изменился. Стал… целостнее. А тени вокруг него постоянно дрожали, будто подзывая бывшего пирата к себе, пытались заключить в холодные объятия.

Неудивительно, что Хаджар не смог вовремя заметить его приближения, чего не случалось с самого Моря Песка.

— Я могу сказать о тебе тоже самое, — Хаджар взял протянутые ему алхимические пилюли и сходу швырнул их в рот.

По телу тут же разлился пожар заемной энергии. Но лишь малая часть этой искусственной силы задерживалась в Ядре. Впрочем и этого хватало, что заполнить его буквально до краев.

Вот только прежде, до перехода на Пиковую стадию Небесного Солдата, Хаджар не замечал, что заемная сила вредит его энергетическому телу. Оставляет на нем небольшие трещины и травмы, сквозь которые эта самая энергия и утекала.

— Мерзкая гадость, — скривился Хаджар.

— Эта мерзкая гадость стоила нам целое состояние.

Спорить с Эйненом было глупо. Десять пилюль Бурлящей Крови действительно стоили баснословную сумму денег.

На них ушли почти все сбережения, которые друзья смогли аккумулировать за почти целый год проведенный в столице.

И сейчас Хаджар съел сразу три таких пилюли. Иными словами — он собственными зубами разжевал годовое жалование мелкого Имперского дворянина.

— Сколько еще осталось?

— Две, — ответил Эйнен, протягивая Хаджару одну пилюлю. — Тебя долго не было, варвар.

Хаджар убрал алхимическую гадость в пространственное кольцо. Потерев щеку, он пропустил через ладонь энергию. На коже остались густые, черные волосы, а внешний вид Хаджара вернулся к прежней щетинистости.

— Ты здесь уже давно?

В данный момент они находились на одном из парапетов и, в прямом смысле слова –прятались под юбкой. В роли последней выступил каменный навес, немного напоминавший шапку ядовитого гриба.

Первые несколько минут Хаджар не мог сориентироваться куда их перенес Эйнен лишь потому, что потолок, внезапно, поменялся местами с полом.

Они действительно стояли на парапете, но только… вверх ногами. Или же наоборот, те, кого Хаджар видел из-под края каменного навеса, бродили по хитросплетению бесконечных лестниц вверх тормашками.

— Около полутора недель, — островитянин, выглянув из-под уступа, мгновенно вернулся обратно. — Ждал тебя.

Хаджар не стал благодарить товарища. Подобные расшаркивания между ними были ни к чему. Хаджар поступил бы ради Эйнена точно так же.

— Что удалось разведать?

Задавая вопросы, Хаджар не просто трепался. Достав из пространственного кольца несколько энерго-накопителей, добытых в горах Да’Кхасси, он мастерил из них бомбы.

Внутренний голос, которому он привык доверять спустя годы войн, говорил ему, что испытания древней сокровищницы еще далеко не закончены.

— Здесь не работают привычные законы тяготения.

— О, поверь мне, — усмехнулся Хаджар. — Это я уже понял.

Эйнен выругался. Его фиолетовые глаза сверкали одновременно и азартом и чем-то, напоминающим напряженность. Хотя, как и всегда в подобных ситуациях, больше всего островитянина одолевал азарт.

Пират…

— Чтобы пройти дальше, нужно пролить чужую кровь, — не замечая ремарки друга, продолжил Эйнен. — убиваешь кого-нибудь и тебя переносит дальше.

— Как переносит? — спросил Хаджар.

Эйнен лишь пожал плечами.

— Все, кого я видел, попросту исчезли. Как, собственно, и тела. В первый день, когда я здесь оказался, тут прошла настоящая бойня.

— Так много адептов? — удивился Хаджар.

Эйнен «кивнул». В своей, как всегда, максимально сдержанной манере.

— Такое впечатление, — протянул он. — что когда мы с тобой проникли внутрь камня, то тот втянул в округе всех адептов, которые только были.

Хаджар выругался. Получается им пришлось пройти через множество трудностей, выдумать воистину изощренный план, использовать клятый клей, чтобы всем остальным возможность получить наследие досталась за «спасибо»?!

Мир боевых искусств был воистину несправедлив.

— А теперь?

— А теперь здесь затишье, но бывают стычки. На такие адепты слетаются как мотыльки.

— Прямо в битву? — удивился Хаджар.

— Скорее — около неё, — поправил Эйнен. — Не обязательно побеждать противника. Достаточно нанести ему смертельный, последний удар. И тогда вы обе исчезнете — ты и труп.

Хаджар выругался в очередной раз. Получается, что все, кто здесь находился, а их наверняка были десятки, если не сотни, играли в что-то вроде кровавых салочек.

Вот только если тебя запятнают, то ты вовсе не станешь «водилой», а отправишься прямиком к праотцам. Не самая радужная перспектива на ближайшее будущее.

— Много народа?

— Я насчитал семьдесят шесть, — Эйнен выглянул еще раз и тут же вернулся под козырек. –Включая тебя — ровно семьдесят семь.

— А наши старые знакомые? — спросил Хаджар, явно намекая на аристократов.

— Кроме лучников — все в сборе. И не думаю, что те не смогли пройти испытание. Скорее…

— Скорее, для них здесь нет ни техник, ни наследия, — закончил за друга Хаджар. — А что за испытание было у тебя?

Эйнен рассказал. По сути, оно ничем не отличалось от того, с которым столкнулся Хаджар. Разве что островитянин встретил перед собой голема не с мечом, а с шестом-копьем.

Что, кстати, весьма удивляло, потому как такое оружие, среди адептов, было ничуть не меньшей редкостью, нежели лук.

Прошел его Эйнен с первой же попытки. Просто использовал свою самую могущественную из связок. В итоге — не смог даже поцарапать голема, но тот обнажил копье и счел его достойным.

Хаджар начал подозревать, что те выкрутасы, на которые натолкнулся он сам, были скорее исключением, нежели правилом.

Закончив мастерить бомбы, он еще раз огляделся. Все то же, кажущееся бесконечным, хитросплетение широченных, огромных каменных лестниц. Вот только теперь каждый выступ, каждое ущелье, каждый разлом таил в себе противников.

В том числе Диносов, Вечную Гору и Марнил.

И, кто знает, кого еще. Учитывая, что в округе камня скопилось явно не меньше пятидесяти — восьмидесяти тысяч, то, сделав поправку на процент прошедших, здесь их могло находится десять, может одиннадцать десятков.

— Значит, говоришь, нужно нанести кому-то смертельный удар?

Эйнен повернулся к другу. Его фиолетовые глаза заблестели.

— Ты опять что-то задумал, — не спрашивал, а констатировал островитянин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 724**

Как и ожидал Хаджар, запертый в сумраке лабиринт из лестниц ответил ему абсолютной тишиной. Внезапный свист, прорезавший воздух, даже не привлек внимания Хаджара.

Тот не стал ни отбивать, брошенный в него артефактный кинжал, ни уворачиваться от него. Вместо этого, даже не глядя в сторону смертельного, пропитанного силой снаряда, он, в последний момент, нанес быстрый, секущий удар.

За ним последовал немелодичный, металлический звон, следом за которым к ногам Хаджара упала два осколка и рукоять.

Мало кто успел уследить, что в одно движение меча Хаджара слились сразу три стремительных, резких удара.

— ПРОКСИМО! — второй раз взревел Хаджар.

Его нечеловеческий рев заставил надколотые, пострадавшие от предыдущих битв, лестницы, задрожать. Мелкие камешки градом посыпались бездонную пропасть.

Эха от их стука о дно так и не прозвучало.

Кто бы не создал это искусственный мир, его сила находилась за гранью понимания. Более тог — даже за гранью представления, которое Хаджар имел о стране бессмертных.

На этот раз копейщик все же отозвался. Он, что удивительно, вместе с другими членами отряда Гэлхада, оказался не так уж далеко. В шести пролетах, если быть точным.

В шести пролетах… сверху.

Но это не остановило копейщика. Ловко схватившись за край ступеньки, он просто перепрыгнул на другую сторону и встал на ноги.

Выглядело это несколько сюрреалистично.

— Я не думал, что у тебя хватит сил пройти сюда, — копейщик, показательно прижав большой палец к ноздре, сморкнул на камни под ногами. Для воинов этот знак служил выражением крайнего презрение. Даже хуже, чем плевок в лицо. — И уж тем более, что у тебя хватит яиц, чтобы в открытую вызвать меня на поединок.

Хаджар чувствовал, как за ними, из темноты, наблюдают десятки пар вражеских глаз. Все те, кто жаждал получить тайны, техники и Наследия древних затаились в тени. Надеялись нанести смертельный удар и поскорее убраться из лестничного лабиринта.

Что же — Хаджар не даст им такой возможности.

— У меня их всего два, но тебе хватит, — ответил он на оскорбление дворянина. — А где Гэлхад? Или ты сегодня без няни?

— Благодари богов, жалкий смерд, что я попросил его не вмешиваться, — Проксимо так и сочился ненавистью. Видимо не мог допустить и мысли о том, что простолюдин мог, в итоге, оказаться выше по социальной лестнице, чем он — дворянин. Все же, школа «Святого Неба» ценилась куда выше, нежели «Быстрая мечта». — Иначе бы он тебя уже разорвал, бесчестный предатель.

— Ты будешь трепаться или мы уже начнем битву?

Проксимо, закричав что-то оскорбительное, закрутил над головой копье, а затем сделал резкий выпад. За его спиной вспыхнул Дух-Копье. Влив силу в своего хозяина, он позволил тому мгновенно использовать технику, находящуюся на уровне Неба.

Коричневая энергия прошла сквозь копье Проксимо и его выпад разделился на сотни лучей. Закручиваясь хищными лентами, они буквально заключили Хаджара в непроницаемую сферу.

Шириной в пять метров, она полностью закрыла Хаджара от внешнего мира. Это немного отличалось от того, что он видел в сражении Проксимо с Каменным Крокодилом.

Заняв оборонительную стойку, Хаджар приготовился к атаке.

Та не заставила себя ждать.

Несколько десятков лучей, вырвавшись из общего полотна сферы, сплелись в форме наконечника копья. Хищным клыком оно ударило в грудь Хаджару.

Тогда, на дне высохшей древней реки, Проксимо находился на уровне Владеющего оружием, вплотную подобравшись к стадии Оружия Сердца.

И, судя по всему, не для одного лишь Хаджара испытание с големом принесло свои плоды.

В ударе, устремившимся в грудь Хаджару, явно чувствовались глубокие и крепкие мистерии. Такие могли принадлежать только руке того, кто осознал Оружие в Сердце.

Хаджар, не став блокировать удар, созданный сразу из нескольких выпадов, нырнул в сторону. Он, закутавшись в черный туманный плащ, на котором теперь виднелся серебряный иероглиф, попытался пробиться сквозь сферу, но не смог.

Стоило только ему приблизиться к границе, как сфера ощерилась десятками копий. А удар, от которого увернулся Хаджар, тут же изменил свою траекторию и нацелился уже не в грудь, а в спину.

Черный Клинок Хаджара, оставляя за собой шлейф энергии того же цвета, ударил по свившемуся из десятка коричневых лент, лезвию копья.

Насыщенный, черный разрез, разрывая удар в клочья, прошел сквозь удар Проксимо. С той же легкостью он рассек и границы сферы, но те, буквально через долю мгновения, стянулись обратно.

— Неплохо, Хаджар, неплохо, — откуда-то издалека донесся голос Проксимо. — Для простолюдина, разумеется. А теперь, пожалуй, стоит заканчивать этот фарс. Шар Дикообраза!

Сфера мгновенно ощетинилась бесчисленным множеством копий наконечника копья Проксимо.

Хаджар, выругавшись, мгновенно принял вторую стойку техники «Меча Легкого Бриза».

Сфера, созданная всего одним выпадом Проксимо, мгновенно схлопнулась. Но вот сам копейщик, уже ждавший что его освободит из лабиринта лестниц, внезапно понял, что сфера так и не исчезла.

Недавно ровная ловушка из коричневой энергии, начала бугриться, дрожать, а затем и вовсе лопнула мыльным пузырем.

Поток ветра, высвободившийся из его плена, кольцом разлетелся по округе. Он легко дробил камни и разбивал уже надколотые ступеньки.

Проксимо встретил поток ветра выставленным перед собой копьем. Оно, как волнорез, рассекло поток ветра. Но даже так, его все равно отодвинуло на несколько шагов назад.

Хаджар же, выпрямившись, лишь смахнул несколько капель крови с рассеченной щеки.

— Если это все, то ты меня разочаровываешь, Проксимо.

Глаза дворянина налились кровью и он, оглашая окрестности страшным криком, бросился в лобовую атаку. Двигался Проксимо при этом даже быстрее, чем при битве с Каменным Крокодилом.

Он буквально скользил по камням, а его копье сверкало коричневым светом. Хаджар, использовав стойку «Весеннего Ветра» и усилив ею свой меч, отбил первый выпад.

Казалось бы простой и бесхитростный, он был направлен прямо в живот противнику.

Такой не стоило труда отразить плавным и легким движением меча.

Отбив наконечник чуть в сторону, Хаджар решил воспользоваться преимуществом своей короткой дистанции атаки.

Ведь если копейщик не мог вовремя реализовать длину копья и позволял противнику ворваться в свой ближний круг, то оказывался в заведомо проигрышной ситуации.

Так, во всяком случае, всегда полагал Хаджар.

Проксимо же, дворянин и Рыцарь Духа, имел на этот счет свой собственный взгляд.

Стоило только Хаджару прорваться за лезвие копья и оказаться в метре от противника, Проксимо широко улыбнулся и, уперев правую ногу в землю, резко качнул корпусом в сторону.

В бок Хадажру будто ствол столетнего дуба врезался. Его буквально смело в сторону. Он, пролетев несколько метров, едва было не сорвался в бездну, но, успев схватиться за край лестницы, вернул себя обратно на твердую поверхность.

Оглядевшись, он не сразу заметил Проксимо.

— Что за дикое место, — процедил Хаджар.

Копейщик оказался не просто в другой стороне — а еще вверх тормашками. Хотя, опять же, возможно вверх тормашками стоял именно Хаджар.

Копейщик оттолкнулся древком от камня и перепрыгнул к Хаджару.

Какое-то время они, глядя друг другу в глаза, стояли молча. А затем синхронно поклонились друг другу.

Все же, в мире боевых искусств, в первую очередь ценилась сила. Проксимо наглядно показал Хаджару на что он способен, и сам увидел, что перед ним стоит не голодранец, а серьезный и опасный противник.

— Назови мое имя своим праотцам, Хаджар Дархан, — уже куда спокойнее произнес Проксимо. — ибо тем, кто отправит тебя к ним, буду я.

— Надеюсь, ты готов к суду предков, Проксимо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 725**

Движения Проксимо выглядели несколько неестественно. Казалось, что он и вовсе практически не шевелит ступнями, а скользит по поверхности ступенек.

Копье же его было, разумеется, медленнее нежели оружие Эйнена, но намного более гибким.

Первый удар, несущий в себе мистерии Оружия в Сердце и энергию Рыцаря Духа, буквально раскалывающий камни под их ногами, в эти самые ноги и был направлен.

Хаджар машинально разорвал дистанцию. Но действовал он при этом абсолютно механически, забывая о том, что бьется с бойцом средней дистанции.

В итоге, сбив равновесию Хаджару, Проксимо попросту надавил на основание копья правой рукой и то мгновенно изменило направление. Меньше удара сердца назад оно било в колено Хаджару, а в следующую секунду уже направилось в грудь.

Хаджар выставил перед собой жесткий блок, приготовился принять на плоскость клинка всю проникающую силу копья. Но Проксимо просто немного довернул рукой и копье вновь изменило траекторию.

Обогнув меч Хаджара, и протянувшись наконечником за его спину, копье древком врезалось в плечо Хаджару. При этом сорвавшаяся с него сила, рассеченная Черный Клинком, буквально разбила одну из лестниц.

Древний, построивший это место, явно не рассчитывал, что здесь окажутся Рыцари Духа и сравнимые с ними по силе адепты.

Учитывая воспоминания первого из Дарханов, это звучало логично.

Хаджара оттолкнуло на несколько шагов, а Проксимо уже обернулся очередным шквалом ударов. Выпады копья сыпались с самых разных сторон. И за каждым из них тянулась энергия, способная снести с обычной горы её заледеневший пик.

Меч Хаджара сверкал с немыслимой скоростью.Но даже так, он не мог врываться из все сужающейся клетки бесконечных ударов.

Сам же, при этом, дотянуться лезвием до рук Проксимо, Хаджар не мог. Копейщик не выпускал его со средней дистанции. Не позволял разорвать пространство и использовать техники меча, но и пройти в ближний круг тоже не позволял.

Как бы Хаджар не относился к Проксимо раньше, тот показал себя не просто талантливым копейщиком, но и достаточно опытным.

Вот только там, где дворянин использовал опыт множества дуэлей и битв один на один, Хаджар обратился к памяти о многочисленных сражениях, где не было ни красоты, ни чести, ни стилей.

Лишь стремление убить противника, затем следующего, еще одного и так до тех пор, пока битва не закончится, а ты не останешься в живых.

Отбив очередной выпад копья, Хаджар, недолго думая, попросту рухнул на спину и, оттолкнувшись ладонью, отправил свое тело в короткий полет.

Проксимо, никак не ожидавший такого финта, все же успел среагировать. Он вонзил перед собой оружие и что-то произнес.

Дух-Копье за его спиной вспыхнул и теперь уже самого Проксимо окутала сфера из коричневых лент. На этот раз она ощерилась копиями стального наконечника не внутрь, а наружу, превратив копейщика в подобие шара шестопера.

— Седьмая стойка: Лазурное Облако!

Движение меча Хаджара было простым и плавным. Видя его, сложно было предположить, что оно повлечет за собой хоть сколько-нибудь серьезную технику.

Так что неудивительно, что зрители, ожидающие удобного момента, чтобы вмешаться в битву, были сильно удивлены. Над ощетинившейся сферой из коричневых лент сформировалось черное облако. Из него, с диким, необузданным ревом, вырвался меч-дракон.

Силы в нем содержалось столько, что ближайшие каменные ступени обернулись в пыль и крошку. По окрестностям разлетелось эхо техники, представшее в образе тонких, но все еще видимых глазу разрезов.

Один из трех сильнейших ударов Хаджара вонзился в защитную версию сферы выпадов Проксимо. Яростный дракон, чье тело было создано из меча, буквально вбил ощетинившийся шар в камень. А затем, не растеряв силы, протащил его около двадцати метров.

Камень крошился и исчезал под давлением двух, противоборствующих сил. В пространстве то и дело вспыхивали разрезы меча и длинные полосы — выпады копья.

Мистерии двух духов — Меча и Копья, схлестнулись, порождая завихрения, которые уничтожали многотонные валуны так, словно те были созданы из простой глины.

В конечном счете изнутри сферы вырвался плотный, коричневый поток. Он пробил брешь в броне черного дракона и они вместе исчезли, оставив после себя лишь короткие, разноцветные вспышки силы.

Хаджар был вынужден максимально разорвать дистанцию. Пусть своей самой сильной стороной он до сих пор считал именно фехтование, но не мог не признать — без сформированного стиля на ближней дистанции ему делать было абсолютно нечего.

Придется полагаться на мощь техник.

— Неплохо, Дархан! — Проксимо буквально светился азартом. Для любого опытного бойца нет наслаждения выше и чище, чем встретить равного по силам бойца. Только в бою с такими можно стать еще сильнее. — Очень неплохо! Выстрел копья!

Проксимо, положив оружие на сгиб локтя, внезапно ударил по нему так, будто действительно собирался отправить в полет.

Оружие, разумеется, не покинуло рук Эйнена. С самого же кончика копья сорвался тончайший луч. Диаметром не толще женского волоска, он пронзил пространство.

Несмотря на свой почти незаметный размер, он нес в себе столько проникающей силы, что Хаджар не сомневался — выставь он жесткий блок и луч расколет его Черный Клинок.

И это даже с учетом того, что Проксимо держал в своих руках Небесный артефакт, а меч Хаджара давно преодолел границу Императорского оружия.

Луч двигался абсолютно бесшумно и при этом обладал воистину немыслимой скоростью. Хаджар успел применить лишь быстрейшую из стоек «Меча Легкого Бриза» — Весенний Ветер.

Клинок Хаджара, пропитанный силой техники, обрушился в простом, но мощном рубящем ударе. А затем, продолжая то же движение и разворачивая весь корпус, Хаджар добавил к нему еще и секущий.

Крест, сформированный из двух насыщенных разрезов, встретил своей сердцевиной луч выпада Проксимо. Как и планировал Хаджар, тот смог разбить ответный удар Хаджара.

Но, сделав это, он лишь создал целый вихрь из осколков разреза. И все они, роем разбуженных пчел, понеслись в сторону копейщика.

Сам же, потерявший две трети силы луч, Хаджар смог, пусть и не без труда, отразить в сторону. Но, Проксимо, будь он просто талантливым копейщиком, не смог бы заслужить уважение Вечной Горы.

Как только луч коснулся плоскости меча, то тут же разделился на десятки тончайших нитей. Не готовый к такому Хаджар сумел отразить лишь шесть из них.

Две рассекли ему предплечье, одна пролетела мимо, а третья ударила прямо в многострадальный правый бок. Пробив его насквозь, она исчезла где-то в пустоте лабиринта.

Проксимо же, пусть и весьма успешно отражал натиск роя осколков разреза, все же пропустил несколько ударов. По всей его левой руке протянулась алая, кровоточащая полоса.

Хаджар буквально всем своим «я» ощущал, как оживились следившие за их боем адепты.

Будто шакалы они только и ждали возможности выскользнуть из тени и добить раненного конкурента. В данном случае, большинству было плевать на честь.

Возможность вознестись на вершину силы в своем поколении ослепляла учеников.

— Ты бился достойно, Дархан, — Проксимо сплюнул кровью, что явно свидетельствовало о внутренних повреждениях. Видимо, когда они обменивались бились на средней дистанции, то Хаджар, пару раз, пусть и не напрямую, но смог достать копейщика. — Но пришло время заканчивать. Этот удар прикончил одного из личных учеников в школе «Быстрой Мечты». Кроме меня, того мертвеца и Гэлхада, его больше никто не видел.

Дух-Копье за спиной Проксимо буквально вспыхнул силой. Он превратился в огромный, искрящийся энергией, факел. И весь этот поток заемной мощи хлынул прямо в копейщика.

— Небесный Град Копья! — проревел он.

Вопреки ожиданиями Хаджара, Проксимо рубанул оружием по воздуху. За лезвием стального наконечника потянулась коричневая полоса. Расширившись, она исторгла из себя уже не один тонкий луч-выпад. А такое их количество, что они сформировали единую стену. Стену, состоящую из тысячи стремительных, пронзающих выпадов.

Без всякого сомнения, эта техника равнялась по силе Императорской.

— Видимо, придется бросить на стол свой козырь, — мысленно вздохнул Хаджар.

В ту же секунду все наблюдавшие за боем адепты, каждый из которых являлся элитой среди элит, задержал дыхание. Им показалось, что волосы на их затылках зашевелились, а к горлу кто-то приставил готовый убивать клинок.

Но, несмотря на ощущение чуждой, яростной силы, они не могли удержать возгласы удивления.

За спиной Небесного Солдата, нарушая все законы пути развития, раскрыла крылья птица-Дух.

А затем произошло и вовсе что-то невероятное — огромный Кецаль, размах крыльев которого достигал пяти метров, внезапно влился в странный, черный меч адепта.

Теперь тот сиял не только синим иероглифом у основания отсутствующей гарды, но и узором возносящейся в небо птицы.

— Черный Ветер! — проревел Хаджар.

— В атаку! — одновременно с ним разнесся по залу знакомый голос.

Том Динос, уже видевший истинную мощь Дархана, все это время ждал подходящего момента. Он не мог отрицать, что один этот удар Хаджара, попади он им по нему –младшему наследнику Хищных Клинков, мог бы отправить Диноса к праотцам.

Но, несмотря на силу, именно этот миг — миг удара Черного Ветра, оставлял Дархана абсолютно беззащитным.

Видя, как один из адептов устремляется в сторону схватки, лабиринт лестниц ожил. Десятки воинов бросились 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/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 726**

Как и предполагал Хаджар, просто так закончить бой ему никто бы не дал. В момент, когда с лезвия Черного Клинка сорвался могучий, почти семнадцатиметровый дракон, пропитанный мистериями меча уровня Оружия в Сердце, со всех укрытий показались адепты.

Вооруженные до зубов, с горящими алчностью глазами, они бросились в атаку. Всех их вела за собой одна единственная цель — нанести последний, смертельный удар и просто-напросто добить противника.

В такой ситуации, Хаджар прекрасно понимал, что стоит ему лишь немного открыться в битве с Проксимо и дом праотцов не заставит себя ждать.

Тоже самое осознавал и копейщик.

Именно поэтому они дрались максимально сдержано и берегли свои лучшие приемы для особого случая. Речи о том, чтобы закончить поединок одним единственным, первым ударом, не шло.

Чтобы убить Рыцаря Духа с одного удара… вряд ли на такое были способны даже Повелители начальной стадии. Слишком много условностей. Слишком много ограничивающих факторов, как техники укрепления плоти, артефактная броня, талисманы и амулеты.

— Что это за, к демонам, монстр такой?! — послышались выкрики адептов.

— Эти техники… они обе на Имперском уровне?!

— Ладно у копейщика, он Рыцарь, но этот жалкий Небесный Солдат! Как он может сражаться с тем, кто превосходит его почти на целую ступень!

Мощь Хаджара поражала адептов. Ревущий, огромный черный дракон с синим узором на теле, созданный всего одним ударом меча, заставлял многих крепче сжимать оружие.

Адепты испытывали самый настоящий страх. Страх перед Небесным Солдатом, удар которого по мощи равнялся может уже даже и не Пиковому Рыцарю Духа, а Начальному Повелителю.

Иными словами — перескочил целую ступень развития.

О таком рассказывали разве что легенды прошлого…

Но даже так — жажда получить силу древних мастеров заставляла их забыть о своих опасениях.

В момент, когда черный дракон столкнулся с коричневой стеной, созданной из сотни стремительных выпадов, прозвучал взрыв.

Но взрыв вовсе не из-за яростной битвы двух техник. Нет. Сразу в четырех противоположных друг другу углах, взорвались заряды, заготовленные Хаджаром.

Им с Эйненом не требовалось лишних слов, чтобы понять ход мыслей друг друга. Они прекрасно понимали, что оставленные позади аристократы, может и не полным составом, но тоже справились с испытаниями.

А значит — придут по их душу. И, учитывая местные правила, у друзей не будет ни шанса увидеть следующий рассвет в мире смертных.

Хаджар, вернувший веру в собственные силы, не собирался отказываться от опыта двух с половиной десятилетий.

Однажды, теперь он это знал точно, он станет сильнее. Но ум — тоже сила. Причем –величайшая из всех. И пока он не может проложить себе дорогу мечом, он будет прокладывать её головой.

Весь затяжной бой с Проксимо служил лишь ради одной цели — чтобы Эйнен, перемещающийся в тенях, успел заложить заряды.

— Что происходит?!

— Откуда эти взрывы?!

— Проклятье! Что творится с Рекой Мира?!

Сразу четыре взрыва кристаллов-накопителей создали столь неистовую турбуленцию в потоках реки мира, что энергию от адептов отрезало буквально начисто.

Черный дракон, созданный ударом меча Хаджара и стена выпадов Проксимо исчезли в тот же момент, как соприкоснулись.

Но не потому, что оказались равных в своей силе, а просто вихри в потоках энергии не позволили ни Хаджару, ни Проксимо, поддержать свои техники.

— Что за… — копейщик, с удивлением и неверием, смотрел на свои руки. Те все еще сжимали копье, но он не ощущал в них ни грамма силы.

А вокруг в это время падали адепты. Все они, в своих неистовых рывках, использовали техники перемещения. Без доступа к энергии, все эти техники не стоили даже лишнего глотка воздуха.

Большинство адептов успели сориентироваться и приземлились, зацепились, а то и вовсе –привязались к ступеням. Некоторые, так и не очнувшись от шока, полетели в бездну. И, судя по их затухающим голосам, лететь им предстояло еще очень далеко.

— Проклятый варвар! — Хаджар, все с той же улыбкой, расслышал голос Диноса.

Последний оказался в нескольких пролетах, с противоположной стороны (что удивительно, несмотря на турбулентность, странность в местной гравитации так и не исчезла) лестницы.

— Проксимо! — Хаджар привлек к себе внимание копейщика. — Наш поединок еще не закончен!

Дворянин встряхнулся, его глаза вспыхнули прежней решимостью и он кивнул.

— Я не знаю, что ты сделал, Дархан, но я все еще…

Договорить он не смог. Вместо слов, Проксимо издавал булькающие, хлюпающие звуки.

Хаджар был быстр. Настолько, что многие, все еще наблюдавшие за схваткой двух адептов, сочли, что тот использовал какую-то технику перемещения.

На деле же все, чем в данный момент оперировал Хаджар — лишь грубая, физическая сила. Он оттолкнулся от лестницы с такой силой, что на камнях остались углубления в форме его стоп.

Проксимо, стоит отдать ему должное, успел среагировать. В момент, когда Хаджар сорвался с места, Проксимо выбросил перед собой копье.

Но, в отличии от Анис, сделал он это неумело. Может Проксимо и являлся козырной картой Гэлхада, младшего наследника Вечной Горы, но уж точно он не имел особого опыта в простой, лишенной энергии, бойне.

Он действительно обладал шокирующими техниками, чего стоила хотя бы одна –Императорского уровня. Без всяких сомнений, копейщик умело использовал силу Реки Мира и его энергетическое тело было действительно крепким.

Но на фоне всех этих преимуществ, Проксимо, воспитанный с детства на алхимических реагентах и буквально скакавший по ступеням силы, обладал еще более слабым фундаментом, чем Хаджар.

Они оба не имели стилей боя, их не учили мудрые и опытные мастера, как это было принято у аристократии. Но если Хаджар, будучи практикующим, прошел через тысячи битв — Проксимо вряд ли состязался на таком уровне хотя бы в десяти реальных дуэлях.

Резко замерев перед копьем, Хаджар, используя инерцию своего рывка, ударом ноги отбросил древко в сторону, а затем, перекувырнувшись через собственное плечо, приземлился коленом на оружие противника.

Раздался жесткий, древесный хруст. Лишенное поддержки Проксимо, копье — Небесный артефакт, не выдержало удара Хаджара.

Будь он простым пиковым солдатом, то, скорее всего, разбил бы себе колено. Но в нем билось сердце дракона, а тело было укреплено Волчьим Отваром орков.

В ту же секунду, как ворохом взлетели первые щепки, Хаджар уже выбросил перед собой черный клинок.

Рассекая воздух, он с жадностью впился прямо под кадык Проксимо.

Захлебываясь собственной кровью, умирая из-за того, что его собственное сердце продолжало выталкивать кровь, дворянин упал на спину. Стекленеющим взглядом он смотрел в потолок. Его тело бледнело и постепенно деревенело.

— Прик… прикрой мне… веки, — пробулькал он. — Хоч-чу… в пос-следний р-раз… увидеть… небо.

Хаджар, нагнувшись, уже потянулся к глазам поверженного, но бившегося достойно, противника, как у него за спиной прозвучал полный беспокойства крик:

— Хаджар! Справа!

Среагировав на выкрик Эйнена, Хаджар повернулся, но увидел лишь вспыхнувшую огненную стрелу. Ту самую, которая смогла отразить удар самой Ана’Бри.

У проклятого Диноса этот артефакт оказался не в единственном числе!

С широкой улыбкой, младший наследник дома Хищных Клинков швырнул её прямо в Хаджара. Тот, прекрасно понимая, что из-за турбуленции не сможет использовать энергию, лишь успел поднять перед собой меч. Это бы его не спасло, но он не собирался уходить из жизни даже не попытавшись спастись.

В этот самый момент перед ним, прямо из тени, что, учитывая ситуацию, было невозможно, выпрыгнул Эйнен. Раскинув руки, он собственной грудью закрыл друга от огненного шторма.

Хаджар потянулся, чтобы отбросить защищенного незнакомыми доспехами товарища в сторону, но не смог пошевелить и пальцем.

Его окружил таинственный, синий свет.

Хаджар почувствовал, что его что-то утягивает. Но недостаточно быстро, чтобы успеть перед тем, как его превратит в прах артефакт Диноса.

— Нет!

Что удивительно, крик принадлежал вовсе не Хадажру.

Нечеловеческим, полным боли голосом, завопил сам Эйнен.

Перед островитянином снежным вихрем взметнулись белые волосы.

Дора Марнил, встав спиной к огненной стреле, закрыла от неё Эйнена.

— Прости, — прошептали её окровавленные губы и она сползла по груди островитянина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 727**

— Проклятье, — ладонь Хаджара, покрываясь кровавыми разрывами, вместо плеча друга проскользила по каменной стене.

Именно она заблокировала арку, лицом к которой сейчас и стоял прошедший испытание претендент.

— Поздравляю тебя, юный воин, ты смог док…

— Заткнись! — прорычал Хаджар. Не оборачиваясь, он, разбивая костяшки, ударил кулаком в каменную преграду. — Заткнись и выпусти меня отсюда!

На какое-то время в помещении повисла тишина. А затем её буквально в клочья разорвал жуткий, стучащий смех. Именно стучащий. Будто кто-то колотил костями о… другие кости.

Хаджар невольно обернулся.

Его рука, все еще сжатая в кровоточащий кулак, так и зависла в воздухе. То, что он увидел перед собой, было чем-то запредельным.

Нет, однажды Хаджар уже лицезрел живых мертвецов. Но те были лишь марионетками, в которые Да’Кхасси вдохнули подобие псевдо-жизни. При должном усердии и таланте, даже адепты человеческой рассы смогли бы (если уже не смогли) разработать подобную технику.

Но то, что восседало на троне, водруженом на пьедестал между двух пылающих урн… Нечто, закованное в потрепанную, видавшую виды Императорскую броню, от былого величия которой остались лиш жалкие ошметки. Нечто, на чьем черепе виднелась корона с семью зубцами, смотрело на Хаджара своими пустыми, черными глазницами.

Это был скелет.

Самый настоящий, живой скелет, одетый в такую же, скелето-подобную, изорванную и изрезанную броню. Левой рукой он сжимал подлокотник своего трона, а правой опирался на широкий меч с длинной и в чем-то красивой крестовиной.

Хаджар не смог узнать скелет. Но он узнал этот меч — вернее иероглифы, которые формировали на его широком лезвии изящный узор.

Он уже слышал о таком мече. Барды, собираясь в тавернах и у костров, они пели песни о Плаче Городов — мече Императора Декатаре. Оружия, прославленного ничуть не менее, чем его владелец.

Говорят, что этот меч являлся Божественным артефактом и, даже спустя сотню тысяч лет после смерти Декатера, ученики школы «Святого Неба» продолжали поиски в Пустошах. Они надеялись найти заветный артефакт и обуздать его безумную силу.

По легендам — один взмах Божественного меча, даже если он находился в руках Рыцаря Духа, был способен сокрушить целую сотню противников. Сотню Рыцарей Духа…

Хаджар этому не верил.

Но теперь, видя перед собой Плач Городов и ощущая силы, сокрытую в нем, он подозревал, что легенды не так уж откровенно врали. Меч, если его дополнить Императорской техникой, действительно мог стать сокрушительным оружием.

Таким, пары ударов которого хватит, чтобы разрушить военный линкор.

Хорошо, что на все семь Империй найдется разве что пара десятков таких мечей. Да и то –большинство либо выдуманы, либо где-то надежно спрятаны теми же странствующими Бессмертными.

— Декатер, — произнес Хаджар. А затем, спохватившись, отсалютовал на Имперский манер и низко поклонился. — Приветствую вас, Ваше Величество. Прошу простить мне мои грубые манеры, но не могли бы вы вернуть меня обратно?

— Обратно, — скелет даже челюстью не двигал. Учитывая, что у него не было ни голосовых связок, ни губ, ни языка, ему это не требовалось. И все же, голос, доносящийся из черепа, звучал почти как человеческий. Почти… — Ты очень странный, маленький воин. Еще никто, на моей памяти, не просился обратно на лестницы. Адепты, наоборот, каждый раз боялись того места. Даже больше, чем лабиринта души.

— Лабиринта души?

— Бесконечность поворотов, — пояснил скелет. — которая прерывается лишь тогда, когда предъявишь кровавую плату. Создатель этого места считал, и, надо полагать не зря, что неохотнее всего адепт расстается с собственной кровью. Надменные ублюдки…

Скелет снова засмеялся. Хаджар же понял, что он далеко не первый, кто видит перед собой живой скелет древности. И, если тот все так же продолжал восседать на троне, значит… значит был сродни тому голему.

Выполнял определенную задачу и не имел свободу воли.

— Верни меня обратно, — едва ли не в приказном тоне, потребовал Хаджар.

Недавно черные и пустые глазницы некогда великого Императора Дарнаса вспыхнули синим светом. Таким же, каким был выстлан мрамор этого огромного, тронного зала.

В нем, вполне комфортно, можно было разместить два, а то и три военных летающих фрегата.

— Ты, мелкий сор перед моими глазами, смеешь мне приказывать?! — от рева скелета задрожало пламя, вьющееся над огненными урнами. Хаджар же не стал акцентировать внимания, что у мертвеца глаз, все же, не было. — Как смеешься ты даже мыслить о том, чтобы сметь мне…

— Мой друг может быть в беде, — нагло перебил Хаджар. — И будь ты хоть богом, хоть Князем Демонов, я бы потребовал у тебя — Верни. Меня. Обратно!

Отчего пыл скелета тут же стих. Декатер, или же его костяная копия, откинулся на спинку своего трона и посмотрел на Хаджара.

Опять же — именно посмотрел. Пусть в его глазницах уже и не пылал синий огонь, но Хаджара не покидало ощущение, что скелет смотрит ради него.

— И ты пожертвуешь дарами моего учителя ради своего друга? — то ли недоверчиво, то ли заинтересованно спросил Декатер.

— Однажды, тоже ради друга, я отказался от Наследия Бессмертного Мечника, — выпалил Хаджар. — Что мне дары твоего учителя, Безымянный Император.

И это была чистая правда. Теперь Хаджа понимал, что и сам великий Декатер не смог пробиться сквозь оковы ступени Безымянного. Иначе разве находился бы он здесь, запертый и лишенный свободы воли, в обличии простого скелета.

Слова же, произнесенные Хаджаром, вновь заставили древнего императора засмеяться. В этот раз он даже запрокинул череп и задергал челюстью.

Его зубы стучали друг о друга и издавали звук, схожий с тем, если ударить лопатой по крышке гнилого гроба.

— Прости, маленький воин, но я не в силах тебя отправить обратно, — ответил, наконец, Декатер. — Как, возможно, ты уже догадался, я оставлен здесь выполнять волю моего учителя, да пожрут его души самые ужасные из тварей бездны. Да сгинет имя его в веках. Да будет…

Пока Хаджар размышлял над тем, как ему выбраться из зала и прийти на помощь Эйнену, Декатер сыпал самыми последними проклятьями.

Видимо отношения между ним и его учителем, по-видимому — создателем этого искусственного мира, складывались не лучшими.

— Ты говоришь про Эрхарда? — спросил Хаджар.

— Эрхард, — скелет явно сделал сплевывающие движение, но слюны, понятное дело, у него тоже не было. — Один из обманутых глупцов. Впрочем, этого влюбленного мальчишку постигла участь куда худшая, нежели нас — оставленных встречать новых идиотов.

— О чем ты говоришь?

Пальцы скелета сжали подлокотник трона с такой силой, что мрамор потрескался под и давлением.

— О том! — взревел он. — Что вот уже вечность я сижу на это клятом троне и провожаю вперед все новых мальчишек, мечтающих обрести дармовую силу! Так, вот, говорю тебе сразу, ничего, в этом мире, просто так, не дается! Все имеет свою цену!

Хаджар еще раз посмотрел на скелета, его изорванную броню и меч.

— И твоей ценой стал этот трон, — догадался он.

Скелет кивнул.

— Я не смог выполнить условия сделки, которые предъявил мне учитель. В качестве платы я занял своего место среди ста шестнадцати других его учеников. Все мы сидим здесь и встречаем прошедших три испытание. Блуждание Души. Блуждание Сердца. Блуждание Силы. И, теперь последнее — Блуждание Воли. Только прошедший все четыре испытания может пройти в сокровищницу.

— Я уже сказал — мне плевать на все эти блуждания. Мне нужно вернуться обратно.

— А я уже сказал, тупой ты простолюдин, что это невозможно! — в глазницах скелета вновь вспыхнул синий огонек. Затем он повернулся куда-то вправо и будто бы во что-то всмотрелся. — Впрочем, можешь успокоится. Твой змеиный друг уже находится в зале с Кийом Дориаским.

Хаджар помнил это имя. Кийом Дориаский один из легендарных героев… нет, ни Дарнаса, а Ласкана. И он прославился своим умением владеть шестом-копьем.

— Значит…

— В Блуждании Силы ты проявил себя как подмастерье мечника. Хотя, будто я на месте учителя, таких как ты — варваров, я бы и на полет стрелы не допускал к тайнам и техникам.

— Пушечный выстрел, — поправил Хаджар.

— Что?

— На пушечный выстрел, — пояснил Хаджар. — Сейчас говорят не на «полет стрелы», а на «пушечный выстрел».

— Что такое пушка?

— Сложно объяснить.

— Если сложно — то закрой свой простолюдинский рот и начнем твое последнее испытания. И, видят боги и демоны, лучше бы тебе его провалить.

Декатер поднялся с трона и поднял над собой Палач Городов. Его тяжелые, кованные башмаки издавали гулкое эхо. Хаджар попытался призвать в реальность Черный Клинок, но понял, что не только не может и пошевелиться, но от него отсечены потоки энергии, заблокирована его собственная душа и не работает нейросеть.

— «Да что здесь происходит?!» — билась отчаянная мысль, но даже она угасала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 728**

— Это будет одно из самых простых, но в то же время — самых сложных испытаний, маленький воин, — говорил скелет в то время, как с Хаджара, в переносном смысле, снимали слой за слоем. — Здесь будет проверена и испытана лишь крепость твоей воли.

У него забрали связь с потоками Реки Мира. Кто бы не создал этот искусственный мир, он в его пределах он был абсолютным властелином происходящего. Потому как не только сам Хаджар был отрезан от потоков энергии — те, казалось, попросту обтекали зал.

Они находились где-то вне его и ни один, даже самый могучий Бессмертный, не смог бы к ним прикоснуться. Это было бы все равно, как попытаться, находясь в Лидусе, взять с земли старенький компьютер.

Абсолютно невозможное действие.

Пальцы скелеты обхватили рукоять меча.

— Если твоя воля достаточно крепка, то мой меч остановится. Если же нет — то твое желание, — Декатер издал звук, отдаленно похожий на смешок. — сбудется и ты отправишься обратно. Но нет — ты не умрешь. Лишь будешь выброшен туда, где бы сейчас не находился этот проклятый камень. Ты лишишься возможности рассказывать кому-либо об увиденном, не сможешь больше никогда увидеть этот камень, даже если он будет лежать перед тобой, а вход внутрь будет навеки для тебя заказан. У тебя есть всего одна попытка, маленький глупец. И, если у тебя ест хоть немного мозгов, ты её провалишь.

Пока скелет говорил, с Хаджара слезали и другие «слои». Следом за связью с энергией и потоками Реки Мира, пропало ощущение присутствия Духа Меча.

Его мистерии буквально оказались отрезаны от Хаджара. Отрезаны силой, которую он не то, что не осознавал, но и не ощущал.

Следом за мистериями пропала и возможность войти в «чертоги» своей души. Он не чувствовал ни дракона Зова, ни Черного Клинка, ни птицы Кецаль.

Более того — даже метка Духа Меча куда-то испарилась.

Хаджар, перед лицом падающего ему на голову клинка, остался абсолютно один. Сам по себе.

Такой же, как и многие годы и даже десятилетия назад. Когда он, маленький и слабый, впервые решил, что станет сильнее. Тогда у него была простая, по-юношески заманчивая цель.

Все, чего он хотел — увидеть этот волшебный, бескрайний мир. Узнать все его тайны, разгадать все загадки. Выяснить, есть ли у него край и можно ли, идя все время вперед, вернуться туда, откуда начал свой путь.

Он хотел бегать и прыгать, наслаждаясь возможность здорового и двигающегося тела. Хотел любить, терять, переживать, находить, встречаться, расставаться, радоваться, грустить.

Хотел жить.

Жить свободной, полной жизнью.

Но те времена прошли. Канули в реки крови, пота и бесконечной борьбы за возможность увидеть следующий рассвет. Хаджар окутал себя столькими путами и построил вокруг столько стен, что уже и сам сбился со счета.

А Некто, создатель этого удивительного, но пугающего места, с легкостью все их разбил. И вот теперь, лишь вместе с непреклонной волей, Хаджар смотрел на падающий ему на голову меч.

Но… такая уж непреклонная воля у него была?

Ведь если задуматься, то что, на самом деле, предлагал ему скелет. Древний Император Декатер. Он ведь говорил вовсе не о силе, которая таилась в сокровищнице.

Он говорил о чем-то другом.

О том, чего лишал себя каждый адепт, стремящийся к вершине лестницы пути развития. И то, о чем жалел и чего желал любой умирающий у самого подножия этой самой лестницы.

Проксимо… единственной его просьбой перед лицом смерти было — прикрыть веки. Чтобы, хоть не наяву, но увидеть бескрайнее небо и, пусть и мысленно, вернуться к тем моментам, когда она был счастлив.

Счастлив не потому, что был сильнее окружающих, а потому…

Ну, Хаджар не знал, почему Проксимо был счастлив.

Сам же он понимал, что сила никогда не приносила ему счастья. Наоборот — чем больше силы накапливал Хаджар, тем больше в его жизнь приходило несчастий.

Будто первое приманивало второе…

Словно каждая крупица силы означала, что еще больше крови прольется на руки Хаджар, еще большим количеством смертей будет устлан его далекий путь.

Но ведь было и время, когда он, маленький принц, Хаджар Дюран из северного королевства Лидус, был счастлив…

И ни разу, за всю жизнь, это не было связано с его мечом…

Он был счастлив, когда мог по вечерам, придя в палаты родителей, крепко их обнять и сказать на ночь самые важные слова в мире. Посмотреть в добрые и теплые глаза матери, прикоснуться к могучей руке отца.

Он был счастлив, когда бегал по полю со своей сестрой, прелестной Элейн. Когда щекотал её, а потом в шутку убегал от разозленной сестренки.

Сколько лет он уже её не видел? Не мог обнять. Прижать к груди. Сказать, что все хорошо. Что все беды и горе уйдут. Что он — тут.

Вспомнить вместе отца и мать. Те счастливые детские дни. Пройтись по полю, где они оба играли и были…

Он был счастлив, когда пил вино вместе с Неро и Серой. Когда они шутили и смеялись так сильно, что болел живот и текли слезы из глаз. Когда брат учил его выпускать дымные колечки, а затем засматривался на проходящих мимо девушек.

Сера била его по голове.

Хаджар смеялся.

Он был счастлив.

— Хороший выбор, маленький воин, — прошептал Декатер. — К чему эта сила, если ты все равно однажды умрешь. Гони мысли о ней прочь. Лучше возвращайся домой…

Он был счастлив, когда они с Эйненом молча смотрела на облака, степенно плывущие по небу.

Каждый из них молча думал о своем, но Хаджар чувствовал, что не один — что рядом есть кто-то, кто в трудную минуту, несмотря ни на что, придет на помощь. На кого можно положиться, как на самого себя.

— … возвращайся домой к матери и отцу. Сестре и брату. Найди любимую женщину. Простую и верную. Чтобы грела постель, готовила вкусный ужин и родила тебе детей. Вырасти их, маленький воин. Воспитай достойных мужей и честных дев. И живи. Просто живи. Потому что все мы умрем, маленький воин. Так какой смысл…

Хаджар вспомнил то, что показал ему голем. Как горел Лидус. Как умерли его брат, нерожденный племянник и подруга, которая почти стала сестрой. Как окровавленная Элейн тянула к нему руки…

А где-то там, среди бесконечного лабиринта, стоял покрытый чужой кровью Эйнен. Друг, к которому ХАджар так и не успел прийти на помощь.

Так же, как не пришел он на помощь своим матери и отцу.

Сенте. Эйне. Доргару. Лунной Лин. Гэлиону. Неро. Сере. Ильмене. Хараду. Прайсу. Алее. Ирме.

Лица всех тех, кого Хаджар называл или мог бы называть своими друзьями, пролетели перед ним. Все они уже отправились к праотцам. И их кровь тяжким грузом лежала на душе Хаджара.

А все потому… потому… потому…

— Отправляйся домой, маленький воин. Найди свое счастье, — меч Декатера уже почти коснулся головы Хаджара.

— «Прошу тебя…» — прозвучал в голове голос умирающей матери. — «Не вступай… в мир боевых… искусств… в нем лишь несчастье».

Возможно, Элизабет знала тоже самое, что и Декатер.

— «Прости меня, мама», — мысленно взмолился Хаджар. — «Я не могу вернуться обратно…»

Плач Городов замер меньше, чем в сантиметре от головы Хаджара. Его глаза вспыхнули ярким, синим светом. Таким, что смог бы надломить Землю и расколоть Небеса.

Все те, чьи лица он видел перед собой… если бы он был сильнее. Хоть чуточку сильнее. Все они сейчас были бы живы.

— Я еще не готов, Декатер, — Хаджар говорил тихо, но его голос гремел в зале подобно ревущему пламени. — Не готов, выкинуть свой меч.

С этими словами Хаджар исчез.

Посреди пустого тронного зала остался стоять один лишь немертвый, древний скелет.

Он смотрел в пустоту.

Что-то шептал.

Если прислушаться, то было слышно, как он повторял слова голема:

— Может хоть сегодня… может хоть сегодня я, наконец, умру.

Декатер развернулся и отправился обратно к своему трону. Когда-то, будучи сыном портовой девки, он мечтал о троне и короне. А теперь был готов променять их и все, что он когда-то имел, хотя бы на один солнечный день.

День, проведенный в мире и покое.

— Глупец, — прошептал Император и погрузился в сон до тех пор, пока к нему не придет очередной наивный дурак.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 729**

Хаджар осознал себя стоящим на утесе. Впереди к затянутому черными тучами небу поднималась огромная скала. Серый смог кружил над головой, а под ногами стелился едкий, белесый туман.

Хаджар поежился.

Он узнал обстановку. Так, обычно, выглядело утро после яростной битвы. Вернее — оно так воспринималось выжившим в бою солдатом. И, даже если на небе светило солнце и не было ни единого облачка, то в воспоминаниях все выглядело именно так.

Будто сам солдат выжил, но вот мир вокруг него — нет. Погиб, сожженный в огне войны. Как и те, кого солдат не увидел с утра в строю. К кому сам подносил факел на погребальный костер.

Где-то рядом бушевало море, а может, даже и океан. Удивительно, но за все время своих странствий, Хаджар не видел ни того, ни другого.

Разве что крупные озера, но вовсе не моря с океанами.

На Земле он видел фильм, где рассказывали, что на небе смеются над теми, кто не видел моря. Не запечатлел, как угасает умирающее солнце, скрываясь в чернеющих волнах, стремящихся смыть с мира всю грязь и боль.

Хаджар повернулся на звук.

Моря он так и не увидел.

Зато увидел, что все вокруг было устлано мечами. Огромным их количеством. Такого числа, которое описала бы их количество, возможно даже не придумали. Цифр в нем, во всяком случае, было бы столько, что пришлось бы исписать десятки метров пергамента.

Мириады клинков самой разной формы и качества. Многие, настолько странные, что Хаджар не мог представить, что за существо могло бы держать их в «руках» и, тем более, сражаться ими.

При этом, неподалеку от пронзающей небо скалы, возвышался холм. К нему вела извивающаяся, скалистая дорожка.

Напротив холма горело пламя. Оно заставляло мерцать оранжевым светом искусно врезанную в скалистый холм руну.

Хаджар, наверное, даже знал, что она означает. И вспомнил бы, если бы работала нейросеть. Но та молчала.

Так же, как молчала его душа, мистерии и потоки энергии Реки Мира. После того, как он покинул зал Декатера, ничего не изменилось.

Хаджар все еще был абсолютно «голым».

— Проклятье, — выругался Хаджар.

То, что он сперва принял за три колоны, стоявшие рядом с холмом, на самом деле тоже оказались мечами. Огромными, больше чем в десять метров в высоту и два в ширину, клинками.

Каждый из них, наверняка, весил не меньше, чем сам холм, в который они и были вонзены.

Хаджар не мог даже представить себе воина, который смог бы ими владеть.

— Что это за место? — невольно выдохнул Хаджар.

— Могила, — прозвучало у него за спиной. — Могила Мечей.

Хаджар обернулся. Перед ним стоял старик. Белые, спутанные волосы, клочьями опускались ему на плечи. Скрюченные пальцы, обтянутые пергаментной, покрытой пятнами, кожей, сжимали кривой посох. Черный балахон скрывал сгорбленную фигуру и стекал на землю.

Касаясь каменистой поверхности, он растекался тем самым белесым туманом, который и покрывал землю. А из его плеч поднимался черный дым, становившийся в последствии облаками, закрывшими небо.

— Кто ты? — спросил Хаджар.

Он не чувствовал силы этой Тени. Более того — не ощущал даже её присутствия. И это, может быть, даже пугало. В конце концов, даже будучи простым практикующим, Хаджар мог ощущать присутствие Тени Бессмертного Мечника.

Сейчас же, будучи Пиковым Небесным Солдатом, он видел, но не мог ощутить Тени этого старца. А значит, тот был куда сильнее Мечника…

— Тот, кому принадлежит это кладбище.

Старик, чья лицо до сих пор скрывал балахон, проковылял мимо Хаджара. Он с трудом, тяжело опираясь на посох, опустился на землю.

Дрожащей рукой подровнял землю.

Только теперь Хаджар заметил, что мечи были воткнуты вовсе не в камень.

Нет.

Они торчали из грудин многочисленных скелетов.

С ужасом Хаджар осознал, что все это время стоял вовсе не на камнях. Правильнее будет сказать — на окаменевших, за прошедшие тысячи лет, кости.

— Так выглядит путь, которым ты идешь, маленький воин, — прошептал старик. Поднявшись, он отправился дальше. — Путь, которым мы все идем.

Хаджар последовал за Тенью. Он даже представить не мог, насколько она была могущественна. Возможно, если бы не законы Неба и Земли, по которым возможности Теней были крайне ограничены, она бы с легкостью уничтожила Дарнас.

Уничтожила в одиночку…

И это лишь Тень… Жалкая крупица силы того, кто некогда ходил по этому Миру.

— Что я здесь делаю? — спросил Хаджар.

Ему казалось, что он кричит куда-то вдаль. Пытается заглушить своим голосом шум бьющего о нагромождение скелетов морские волны.

— Странно, что ты у меня это спрашиваешь, — старик, недавно шедший впереди Хаджара, вдруг оказался наклонившемся у одной из «могил».

Причем — метрах в ста от места, где недавно находился.

Хаджар не заметил его перемещения. А ведь он даже не моргал…

— Ты учитель Декатера?

— Декатера? — старик задумался. — А… вспомнил. Один из хранителей Блуждания Воли… Нет, я его никогда не учил.

— Но он…

— Обладает очень длинны языком, — перебил старик. А затем, вновь переместившись уже к другому мечу, хмыкнул. –Обладал… Впрочем, это не важно.

— Я не понимаю…

Старик, с таким же трудом как и прежде, вновь выпрямился и посмотрел на Хаджара.

— Ты не знаешь, куда пришел? — с удивлением, спросил он.

Хаджар отрицательно покачал головой.

— Тогда ты либо глуп, либо бесстрашен и я даже не знаю, что из этого хуже.

— Что плохо в том, чтобы быть бесстрашным?

Старик улыбнулся. Неприятной, желтозубой, с прорехами, улыбкой.

— Оглянись, мальчик. Ты стоишь на костях бесстрашных.

Хаджар попытался было дотронуться до одного из мечей, но не смог. Его будто останавливала какая-то стена.

— Он не твой, — прокряхтел Тень. — твоя награда, не этот меч. Не эта скудная, Божественная техника

Хаджар осмотрелся еще раз. Внезапно он понял, что именно за сокровищницу отыскал Декатер. Он понял, что мечи вокруг него, вовсе не артефакты. Все они — множество техник, знаний и Наследий, которые были собраны этим древним созданиям.

Сердце Хаджара забилось сильнее.

Он еще раз посмотрел на старика.

— Как тебя зовут, Тень? — Хаджар невольно отступил на шаг назад.

— Я не против того, чтобы сюда приходили юные адепты. Если кто-то хоть немногим силен, я даю ему соответствующую награду. Кто-то, по прохождению Блуждания Воли получает артефакт из моей коллекции…

— Как тебя зовут?!

Старик продолжал, будто не слышал слов Хаджара.

— … если адепт продемонстрировал талант, я отдам ему технику. На выбор. Странно, но почти никто и никогда не берет техники медитации, обычно — оружейные. Глупо, но что поделать. Я не вмешиваюсь…

— Назовись! — во всю мощь легких завопил Хаджар.

— Единицам я отдаю свои собственные техники. Их заслужили всего двое… один мертв, а второй заперт в вечном сне… И еще никто не показал мне то, что я увидел в тебе, Хаджар. Еще никто и никогда и показался мне достойным моего Наследия. Никто и никогда… вплоть до сегодняшнего дня…

Волны, которые все это время били о берег, внезапно поднялись над горой костей.

Это была не вода.

Это была кровь.

Океан крови.

Старик откинул капюшон.

— Ты знаешь, как меня зовут, потомок мой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 730**

Черный Генерал, представишй в образе старика — куда более древнего, чем тот, что обучал Эрхарда, посмотрел на небо.

— Я люблю образ ворона, — произнес он. — Ворон — благородная птица. Мудрая, но сильная.

— Какого демона здесь происходит?!

— Успокойся, мальчик, — первый из Дарханов даже не повернулся к Хаджару. Он все так же смотрел на небо. — Я ведь уже говорил тебе, что сегодня не стану пытаться съесть твою душу.

Хаджар вспомнил разговор, который состоялся у них на границе Пустошей.

— Это было несколько месяцев назад.

— Несколько месяцев… день… сотня лет… тысяча лет… в какой-то момент, Хаджар, ты перестаешь делать разницу между этими крупицами времени. Для тебя все время –сегодня. В этом, конечно, есть свои плюсы, но…

— Заканчивай с этим философствованием, — прорычал Хаджар. — Мне хватает и Эйнена. И, раз уж ты не собираешься пожирать мою душу, то, может объяснишь, что, в конце концов, происходит.

— А что тебе не понятно?

— Все! — гаркнул Хаджар. — Разговор я вел с осколком, запертым в моей душе, а теперь передо мной стоит Тень, которая обладает теми же знаниями… это невозможно!

— Невозможно, — кивнул старик. Он, тяжело опираясь на посох, сел на один из камней… чей-то скелет. — Когда ты попал в Камень Веры, так я назвал этот Дворец Пространства, то тот осколок мой души, что находился в тебе, слился с этой Тенью. Если честно, процесс не из приятных. Тень оказалась намного… даже, скорее — безумно старше меня. До сих пор не понимаю, как это возможно…

Хаджар тоже до сих пор не понимал… ничего не понимал.

— Ты все это спланировал, — произнес он. — С того самого момента, как показал сон про Эрхарда.

— Иногда тебе стоит пользоваться своей головой, а не мышцами, Хаджар, — вновь та жуткая, желтозубая улыбка. — Если, конечно, не хочешь, помереть раньше времени. А вместе с этим, погубить и меня.

— Если потребуется, я брошусь на собственный меч, лишь бы ты света белого не увидел.

— О, не сомневаюсь, мой славный потомок, не сомневаюсь… — первый из Дарханов отложил в сторону посох и потер ноги. Так, будто те у него затекли. — Но, все же, головой-то думай. Полезно.

Хаджар выругался. Грязно и витиевато.

— Зачем тебе это надо?

Старик пожал плечами. Он продолжал смотреть на небо.

— Я уже предлагал тебе свое наставничество, Хаджар. Ты отказался.

— И отказываюсь до сих пор.

— Упрям… совсем как я. В этом мы схожи.

— Мы ни в чем не схожи, Черный Генерал.

Первый из Дарханов никак не отреагировал на прозвучавшие слова. Хотя, совсем недавно, стоило ему услышать это прозвище, как он едва ли в ярость не приходил…

Хаджар, глядя на сидящего в балахоне старика, действительно видел перед собой… старика.

Интересно, что произошло с «его» осколком, когда он соединился с древней Тенью? Ведь, по идее, эта Тень была едва ли не ровесником этого бескрайнего мира. Возможно, лишь на несколько эпох младше.

— Ты бы отказался от моего Наследия, Хаджар. И однажды умер из-за своей глупости и упрямства. А вместе с тобой я бы потерял свой самый крупный осколок души. Я их и без того потерял уже достаточное количество, чтобы жертвовать таким… большим. Если так продолжиться, то мое заточение на Горе Черепов действительно окажется вечным.

Хаджар вздрогнул.

Порой он забывал, что его «предок» — первый из Дарханов, все еще был жив. Боги лишь разделили его душу на множество частей и разбросали по миру. А то, что не смогли разделить, заключили в темницу на Горе Черепов, погрузив в некий сон. Или его подобие.

В таких высоких материях Хаджар не разбирался.

Да и вряд ли разбирался хоть кто-то, кто не находился на том же уровне, что и боги.

— Я не понимаю, что изменится сейчас, — фыркнул Хаджар. — С какой стати мне принимать твое Наследие? Я могу уйти отсюда с какой-нибудь техникой, которую ты добыл у своего противника. А ты останешься здесь навсегда.

— На самом деле — нет, — улыбка старика стала только шире. — Я привязан к тебе, мой славный потомок. Когда ты покинешь это место, покину его и я. И вместе с этим, потеряв Тень, Дворец Пространства разрушится.

— Что еще за Дворец Пространства?

— Боюсь, если начну тебе объяснить — ты сойдешь с ума. А тело с безумным разумом мне тоже ни к чему.

Хаджара еще никогда прежде так искусно не посылали и не называли идиотом. Так что он не нашел ничего лучше, кроме как выругаться.

— Тогда я тем более выберу другую технику. Да взять, хотя бы, эту, — Хаджар ткнул пальцем в воткнутый рядом с ним клинок.

— Техника Стального Света. Не лучший выбор.

— Плевать.

Подняв посох, первый из Дарханов взял его обеими руками и оперся на запястье щекой. Выглядел он при этом так, как и любой старик, которому длительный диалог доставлял неудобства.

— Предсказуемо, мой славный потомок. Причем весьма, — дрожащей рукой, постаревший осколок души указал воткнутый в землю предмет.

Хаджар, проводив палец взглядом, внезапно узнал в предмете шест-копье. Точную копию оружия, принадлежавшего его другу.

— Ты блефуешь, — чуть замедленно, произнес Хаджар. — Это просто копия и…

— И ты сам привел ко мне своего друга. А вместе с ним и его возлюбленную. Дора Марнил, кажется… Милая эльфийка. Потомок Великого Леса.

— Он её не любит, как и она его…

— Если ты и вправду так думаешь, Хаджар, то ты не только глуп, но и слеп. Она была готова отдать за него свою жизнь. Что это, если не любовь. В конце концов, ты бы так для Анис не поступил. Как и она для тебя.

Хаджар, из всей речи, ухватился за несколько слов.

— Была готова… — протянул он. — Дора еще жива?

— Пока… Пока жива. И, ты знаешь, если ты откажешься от моего Наследия, я, пожалуй, не стану убивать Эйнена. Вместо этого, я заберу жизнь его возлюбленной. А перед тем, как мы с тобой покинем Дворец Пространства, покажу ему видение этого разговора. Пусть он знает, что его дорогой друг выбрал. Что он выбрал гордость и собственную безопасность, а не жизнь возлюбленной единственного товарища.

Хаджар молчал.

Чего не скажешь о первом из Дархане.

— А ведь он бы пожертвовал собой не только ради тебя, но и ради Анис, если бы знал, что она твой тот самый, воспетый в песнях, единственный партнер на пути развития. И…

— Заткнись, — резко оборвал Хаджар. — Давай сюда свое Наследие.

Старик мгновенно переместился вплотную к Хаджару. Он заглянул ему в глаза. Ощущения были сравнимы с теми, будто в тебя вглядывается сама вселенная.

— Ты знаешь, что такой Наследие, потомок?

— Все знания и умения, накопленный тобой за жизнь.

— Именно, — старик дотронулся пальцем до груди Хаджара. Тому показалось, будто смотрящая на него вселенная вдруг рухнула ему на грудь. — Они не откроются тебе сразу, Дархан. Вес даже крупицы моих знаний уничтожит не только тебя, но и десять километров вокруг твоего тела. Но, теперь, все они твои.

Хаджар не знал, как описать то, что он испытывал.

Да и как описать, когда целая вселенная вливается внутрь тебя.

— Собственной глупостью, ты приблизил тот час, когда я уничтожу твою душу и заберу это тело. Тело, которое я сам для себя и сделаю сильным, — каждое слово, произнесенное стариком, буквально впечатывалось в душу и сознание Хадажра. — Ибо все, что тебе было нужно, чтобы обезопасить себя, это пожертвовать лишь одной жизнью. Лишь одной жизнью, ради спасения многих, мой славный потомок. И, если ты думаешь, что сможешь заменить мое Наследие чужим, то ошибаешься. Мое Наследие вытеснит из тебя любое другое и…

Глаза Хаджара вспыхнули яростным, синим светом. Таким, от которого даже Тень Черного Генерала стала меркнуть.

— Любое, кроме моего, — ответил Хаджар. — Наша битва, предок мой, только началась. И я, Хаджар Дархан, уничтожу тебя твоим же оружием.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 731**

— И как отсюда выбр…

Хаджар не успел договорить. Когда искусственный мир, созданный Черным Генералом, начал разрушаться, Хаджар внезапно понял, что переместился внутрь собственной души.

Он вновь стоял среди высокой, колышущейся в такт ветру, зеленой травы. На небе светило солнце и степенно плыли белые кучевые облака.

Впереди виднелся холм. На нем росло небольшое дерево, где свил себе гнездо Дух-Кецаль. Напротив стоял камень, где некогда сидел его Учитель и предок — дракон Травес.

И, вроде, ничего не изменилось, только теперь рядом с этим камнем появился еще один. И на нем сидел вовсе не дракон, а старик, закутанный в балахон и держащий в руках посох.

— Ты не можешь находится здесь, — неверяще произнес Хаджар. — Яд эльфов должен был запереть тебя и…

— Он и запер меня, — перебил Дархан. — Ты видишь, скажем так, лишь мираж, который я проецирую, чтобы обучать тебя.

— С какой стати мне обучаться у тебя. Хватит и того, что я принял твое Наследие.

— О котором ты, видимо, ничего не знаешь. Что и не удивительно. Страны Зверей и их вассалы отличаются особым невежеством…

Хаджар не особо понял что именно сейчас сказал Черный Генерал. Он все еще пытался как-то обработать информацию о том, что внутри его души теперь поселился пусть мираж, но, все же — первый из Дарханов.

— Принимая Наследие, ты заключаешь договор с его создателем, — продолжил старик. — По нему ты обязан постигать предоставленные Наследием знания до тех пор, пока не превзойдешь их или не познаешь все целиком.

— Откуда мне знать, что ты это не выдумал.

— А ты попробуй сейчас отказаться от тренировки и вернуться обратно в реальность.

Хаджар, посверлив ненавистную Тень взглядом, прикрыл «глаза» и мысленно устремился обратно в реальный мир. Каждый из адептов представлял этот процесс по-своему. Хаджару было проще думать, что он движется наверх.

И сейчас, как он и подозревал, движение «наверх» ничего не блокировало. Хаджар устремился в настоящее, но стоило ему это сделать, как он почувствовал жар.

Жар, который был сродни тому, котрый предупреждал о том, что ты собираешься нарушить клятву. А, как известно, от кары законов Неба и Земли пока еще никто не уходил.

— Убедился? — в тоне первого из Дарханов так и сквозила насмешка.

— Проклятье, — выругался Хаджар. А затем еще раз, но уже намного грязнее. — Я что, заперт внутри собственной души?

— Такова цена Наследия. Ты обязан его познавать. Иначе, какой бы смысл был его оставлять? Чтобы какая-нибудь бездарность загубила все то, что кто-то познавал в течении всей своей жизни?

Хаджар ответил на поток риторических вопросов молчанием.

— Впрочем, я держу свои слова. Ты пришел сюда за техникой, которой я обучил Эрхарда. Её ты и получишь. Остальная же часть Наследия — не обессудь, но оно нужно мне, а не тебе. Все мои знания, которые я заключил в него, неподвластны и Безымянному.

И тут Хаджар понял, зачем, на самом деле, Дархан заставил его принять свое Наследие. Ведь если он действительно сможет пожрать его душу и занять тело, то ему придется вновь проделать путь к вершине силы.

А сделать это уже по протоптанной дорожке будет намного проще.

Таким образом, Черный Генерал поместил внутрь Хаджара огромные и обширные знания, но оставил их для самого себе. Он не нарушил условия договора Наследия, но и не предоставил Хаджару доступа ко всем тайнам.

Если тот, конечно, не сможет прорваться за уровень Безымянного. Что, учитывая покореженность его души, считается невозможным.

Шансы того, что Хаджар станет Повелителем, и без того чрезвычайно малы. А уж разговора про Безымянную ступень и вовсе не стоит.

— Приступим, пожалуй, — Дархан ударил посохом о камень. — Эту технику, в свое время, я назвал «Меч Четырех Ударов». Освоишь её и твой противник не сможет пережить четырех твоих ударов. Начнем с самого слабого и простенького. На большее у тебя не хватит ни сил, ни понимания меча. Лишь Первый Удар — Летающий Меч, не требует энергии Рыцаря Духа и мистерий Королевства Оружия. Им, пока, и пользуйся. Как станешь Рыцарем и познаешь Королевство — покажу другие.

Хаджар уже собирался спросить, как ему пользоваться этой техникой, если он ней, кроме названий, ничего больше не знает, как поток информации ворвался к нему в сознание.

При этом знания не просто проникали к нему в разум. Нет, это было что-то большее, чем просто передача информации.

Умение пользоваться воистину мощной техникой, первой удар которой находился на уровне Императорской техники, буквально оседали внутри Хаджара.

Они проникали в каждую клеточку его тела. И теперь оно знало как и когда применять этот «Первый Удар: Летающий Меч».

Знания оседали внутри и энергетического тела. Хаджар теперь понимал, помнил и осознавал, как ему циркулировать энергию для применения этой техники. Как ему правильно пользоваться силой. Как пропускать её через меч, как пропитывать мистериями, как двигать рукой.

Ворох знаний и навыков буквально затопил его, а на выходе Хаджар, всего за мгновение, обучился и осознал технику, на изучение которой, в обычной обстановке потратил бы не меньше полугода.

Такова была шокирующая и сокрушающая сила Наследия. И именно поэтому за ними –Наследиями, шла такая охота. Это был самый простой и быстрый способ обрести силу.

Настолько простой и быстрый, что скорее напоминал обман, нежели обучение.

— А теперь — уходи.

Хаджара не просто вернуло в реальность, а буквально вышвырнуло в неё. Такого он еще прежде не ощущал…

Стоя на крошащемся утесе, сложенном из окаменевших скелетов, он услышал эхо, принесенное шумом кровавого прибоя.

— А я говорил, что мой Дворец Пространства все это время черпал силу из демонических врат? Если нет — то советую бежать. Теперь, без Дворца, ворота откроются вновь.

Хаджар вспомнил старые россказни о том, что в Пустошах, якобы, находятся Врата Демонов, ведущие прямиком в мир этих существ.

Выругаться Хаджар не успел.

Пространство вокруг него совершило очередной кульбит и он осознал себя на том самом холме, где стоял треклятый камень.

Рядом с Хаджаром на песке лежали тела десятков адептов. Кто-то с явными ранами от оружия, другие — переломанные, как куклы злым ребенком. В некоторых Хаджар узнал тех, кто, в момент появления турбулентности, сорвался с лестниц.

— Дархан! — раздался громогласный, знакомый рев.

Хаджар увернулся от приземлившейся на то место, где он стоял, секиры. Гэлхад своим сокрушительным ударом пробил в земле дыру диаметром в несколько метров.

Позади него сгруппировались выжившие аристократы.

Из всего клана Вечной Горы уцелеть удалось лишь самому Гэлхаду. Его сейчас прикрывали лучники. Постепенно в себя приходили и другие. Из Прайсов осталась лишь Тейя. Диносы пока еще трясли головами, пытаясь осознать происходящее.

Хаджар же, пользуясь тем, что великан и сам пока находился в шоке, огляделся. Он увидел сидящего на коленях Эйнена. Островитянин баюкал окровавленную Дору.

Девушка пока еще дышала…

Еще около десятка выживших адептов так же постепенно преодолевали пляски реальности. А еще Хаджар увидел тот самый камень. Правда теперь он был расколот надвое…

Получалось что все, кто покинул Дворец Пространства, принадлежащий Черному Генералу, получили свои дары?

— Я убью тебя, Хаджар Дархан, — прорычал Гэлхад.

— Сейчас не время, — Хаджар подошел к Эйнену. Тот явно был не в себе. Баюкал Дору и что-то бубнил про себя. — Нам надо уходить.

— Да ты…

— Всем! — выкрикнул Хаджар. — Надо уходить в форт и отправить сигнал в Даанатан.

— О чем… ты… говоришь? — с трудом, но смогла произнести Анис.

— Демоны, — ответил Хаджар. — Скоро Пустоши заполнят орды демонов.

Адепты не успели засмеяться. Холм, на котором они стояли, задрожал. Земля начала рассыпаться. Стол яркой, насыщенной, алой энергии ударил в небо.

— Проклятье, — выругался Хаджар. — Мы не успели…

В этот самый момент ему в спину ткнулось что-то мягкое. Он обернулся и зарылся руками в белый мех Азреи. Позади тигрицы стояло еще несколько десятков зверей. Они явно принадлежали кошачьей породе, но вместо шерсти были облачены в костяные пластины.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 732**

— Ну как она?

— Целитель говорит, что её нужно срочно доставить в Даанатан. К тете. Иначе… Может двое, может трое суток. Не дольше.

Эйнен, только что вышедший из лазарета, сел рядом с Хаджаром. В самом центре приграничного форта, двое друзей напоминали собой единственный островок спокойствия в центре бушующего океана.

Солдаты, подгоняемые приказами офицеров и лично — начальника форта, бегали и суетились. Они поднимали на западные крепостные стены огромные, старые пушки.

Их, давно уже нечищенных и спрятанных под многочисленным тряпьем, когда-то поставили сюда с одной целью — вести оборону форта от орд осаждающих его демонов.

Разумеется, вся былая осадная слава укрепления, никак не похожего на простой пограничный пост, уже давно прошла. Солдаты, без малого — практикующие стоящие на грани становления истинными адептами и офицеры — Небесные Солдаты, не имели того боевого опыта и закалки, что их предшественники.

Да и сам гарнизон, находящийся в форте, уступал тому, что когда-то здесь был расквартирован.

В форте, рассчитанном на сто тысяч человек личного состава, сейчас находилось не больше двадцати пяти тысяч. Жалкая капля в том море безумия, что подступало к стенам.

Еще при самом прилете Хаджару показалось странным, что простое, внутреннее укрепление, находящееся едва ли не в сердце страны, выглядело куда мощнее, чем находящиеся непосредственно на границе с Ласканом.

Форт, построенные рядом с Пустошами, мог бы самостоятельно, без починки и поддержки инженерного корпуса, выдержать десять залпов линейного воздушного корабля и, скорее всего, после этого не потерял бы и четверти запаса прочности.

Зачем такой монстр нужен внутри страны? Денег для постройки подобного титана требуется примерно столько же, сколько на создание пяти, а может и восьми линкоров.

И за тысячи лет спокойствия, подаренного Пустошам благодаря тому, что Эрхард запер Врата Демонов артефактом своего учителя хватило, чтобы люди забыли о прошлом.

— Они ведь не верили, — вздохнул Эйнен.

Его руки слегка дрожали. Островитянин сверлил своими фиолетовыми, нечеловеческими глазами, землю под ногами. Он их даже не пытался прикрыть, а снующие мимо солдаты, гремящие броней и буквально пахнущие страхом, то и дело останавливались, чтобы посмотреть на них.

— А ты бы поверил? — хмыкнул Хаджар.

Когда они, вместе с аристократами, перепачканные в пыли и земле Пустошей, ввалились в форт, их сперва сочли за сумасшедших.

Только после коллективной клятвы на крови, генерал форта им поверил. Хотя, какой там генерал — только звание, а силы под ним — ноль.

Повелитель Начальной стадии. На настоящей границе он бы стал в лучшем случае старшим офицером, но никак не командиром или, что еще выше — Генералом.

Здесь же, где битвы проходили разве что между учениками школы «Святого Неба», которой и «принадлежали» Пустоши, было достаточно и такого.

Один из солдат, засмотревшись на глаза островитянина, уронил бочку с порохом. Та, расколовшись о неровные камни мостовой, вытрясла черные гранулы по всему переулку.

— Свиной потрох! — заорал офицер, контролировавший переноску груза на стену. — От сиськи матери вчера оторвали, что ли?! Руки еще не до конца выпрямились?!

— Сэр, простите сэр, — тут же вытянулся по струнке солдат.

— Праотцы тебя простят, когда к утру ты будешь изорванным у их порога стоять!

Отвесив солдаты звонкую оплеуху, офицер отправил его на склад за следующей бочкой. Сам же, проводив солдата осуждающим взглядом, он повернулся к двум друзьям.

Его взгляд изменился. От осуждения в нем не осталось и следа. Вместо этого лишь смесь страха и ненависти. Страха из-за того, что он — Небесный Солдат начальной стадии, осознавал, что перед ним сидят существа, которым убить его — все равно что чихнуть.

Ненависть же была порождена не сколько завистью, выраставшей из страха, сколько из чистой и неприкрытой злобы по отношению к черным вестникам. Тем, кто принес смертельные новости.

Выругавшись, он, подгоняя таскавших бочки солдат, отправился к стенам. Те уже буквально кипели.

Сотни солдат устанавливали пушки. Сооружая небольшие пирамиды, они подтягивали к ним ядра. Каждое — размером с голову Степного Клыка. А она у орка была той еще тыквой.

На зубцы водружали бочки со смолой ОгнеДрева. Подожги такую и от жара начнут плавиться простые камни в регионах смертных.

Счищали гниль и пыль с огромных, осданых арбалетов-скорпионов. Крепили крюки для привязки к ним «десантных» тросов.

Заготавливали взрывчатку, сделанную из запасных кристаллов накопителей, снятых с кораблей.

— Офицер, — окликнул служивого Хаджар. — Вам помощь не требуется?

Солдат повернулся, посмотрел на друзей, и едва слышно прошептал:

— Помогли уже, — едва слышно процедил он и отправился дальше.

Несправедливо? Разумеется.

Глупо? Конечно же.

Но человек, всю жизнь проживший в тепле и уюте и при этом вынужденный бороться с осознанием, что завтра он может умереть, не бывает ни умным, ни справедливым.

Он бывает лишь напуганным.

Настолько, то нет-нет, а поглядывает через плечо в сторону небесного порта.

Над Пустошами все еще висели монструозные, древние иероглифы, которые не позволяли кому-либо летать над мертвыми землями. И из-за них линкор и три военных фрегата, пришвартованные над фортом, не покидали небесной гавани.

Перестреливать через форт — было опасной и радикальной глупостью, на которую у местного генерала хватило ума не идти.

Вместо этого с кораблей, нитями сверкающих сталью муравьев, тянулись сотни солдат. Они несли пушки. Каждая из таких, снятых с корабля, оказывалась в двое, а то и втрое меньше, чем тысячелетние, древние монстры.

Самое удивительное, что когда правил Эрхард — люди еще не знали пороха. А значит, пушки появились уже после его правления.

Что же, можно было радоваться, что память у людей не такая уж и короткая…

— Как она?

Из-за угла вырулили Диносы. Компанию им составил Гэлхад. Четверо аристократов, как и все, кто принес вести в форт, оказались париями.

Их не очень-то приветствовали.

Все из-за тех же страха и глупой, но понятной ненависти.

— Пока стабильно, — ответил Эйнен. — Но если не вывезем в Даанатан — протянет не дольше трех суток.

Том выругался. На нем лица не было. Бледный, осунувшийся, за эту ночь мальчишка, казалось, либо резко постарел, либо повзрослел.

Хаджар надеялся, что последнее.

Ни островитянин, ни сам Хаджар, не винили Диноса в произошедшем. Том просто воспользовался ситуацией. Их клятва, там самая, которая запрещала причинять вред друг другу, распространялась только на Пустоши.

Искусственный мир внутри пространственного артефакта Пустошами не являлся. И это прекрасно понимал каждый из них.

То, чем обернулось это понимание… что же — это был свободный выбор Доры.

Хаджар с Эйненом достаточно повидали на своем веку. Они не были как эти тепличные солдатики и офицеры. Не искали виноватых.

— Так я и думал, — кивнул Динос, а затем повернулся к Гэлхаду. — Ты с нами?

Великан немного подумал и выдохнул.

— С вами?

Хаджар скептически посмотрел на троицу аристократов. Анис при этом отвела глаза в сторону. Она стояла чуть ближе к Гэлхаду, чем к брату.

Что же… каждый этой ночью искал утешения в том, в чем мог его найти.

Хаджар по этому поводу не испытывал ровно никаких эмоций. Анис уже стала для него если не чужой, то просто хорошей знакомой. С которой он как сражался плечом к плечу и был рад готов это повторить, но и не ощущал бы угрызений совести, случись ему сражаться не плечом, а лицом к лицу.

Проклятые мир боевых искусств…

— И к чему же вы, господа аристократы, готовитесь? — с прищуром спросил Хаджар.

Динос, слегка подобравшись, произнес совсем неожиданное.

— Мы угоним лодку Доры.

Хаджар закашлялся. По приказу Генерала все корабли, стоявшие в гавани, были магическим образом связаны. Это было сделано для того, чтобы из-за паники солдаты не подняли мятеж и не попытался скрыться.

Ну и, разумеется, для того, чтобы удержать невольное подкрепление форта в лице почти сорока тысяч учеников-адептов, которые к этому моменту успели выйти из Пустошей.

Причем, как подозревал Хаджар, успела хорошо если треть…

— Спешу напомнить, достопочтенный младший наследник Хищных Клинков, что это государственная измена.

Том Динос, совсем не по-аристократически, сплюнул и сказал:

— Я не подчиняюсь приказам этого жирного генерала.

Стоило отдать должное — генерал жирным не был и выглядел весьма мужественно.

— Зачем вам это надо? — чуть устало вздохнул Хаджар.

— Мы возьмем лодку Доры, — слегка дрожащим голосом ответила Анис. Ах да — Дора была её ближайшей и, наверное, единственной подругой. — Используем ускорители и отправимся в Даанатан. Мы спасем жизнь Доре и попросим у её отца подкрепление.

— Мой отец тоже пришлет свой флот, — буркнул Гэлхад.

— Как и глава нашего клана, — добавил Том.

— Если вы забыли или были слишком заняты ночью, напомню — генерал уже отправил письмо военному министру. Тот отказал в армиях восточного фронта, — что, по мнению Хаджара, было весьма резонным, учитывая, что сними армии с востока и Ласкан тут же воспользуется ситуацией. — К нам пришлют две армии с запада. Этого хватит, чтобы уничтожить в десятеро больше демонов, чем сейчас есть в Пустошах.

— Но они придут только через четыре дня! — с жаром возразил Том. — Или ты не слышал своего друга? Дора этого не переживет!

Эйнен дернулся.

— Проклятье, вы…

Последние слова Хаджара заглушил низкий, протяжный рев горна.

— Идут! — закричали со стены.

И того самого солдата, который кричал, внезапно пронзил огненный шар. Этот шар, превратив практикующего в горстку пепла, просвистел над головами солдат и взорвался прямо в башне небесного порта.

Следом за первым, небо, превращая его в красный ковер, расчертили сотни и тысячи таких же.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 733**

Хаджар, внезапно, почувствовал что-то. Что-то, что ему очень сильно не нравилось. В момент, когда небо окрасило огненными всполохами, генерал отдал запоздалый приказ.

Сотни накопителей в центре цитадели отдали энергий в волшебный иероглиф. Тот засиял плотным покровом силы, который куполом накрыл форт.

Вот только за те несколько секунд, что потребовалось для поспешного возведения щита, сотни огненных шаров успели накрыть форт.

И если сперва могло показаться, что это просто зажигательные снаряды или магия, то еще несколько секунд спустя все встало на свои места.

Алые сгустки вонзались в стены, падали на мостовые, превращали практикующих в пепел. А после всего этого набухали весенними почками и исторгали из себя жутких тварей. Эти монстры, размером от метра до полутора, чем-то напоминали шакалов.

Прямоходящих, покрытый костяной броней и держащих в руках такие же костяные кинжалы, шакалов. В их алых, совсем не звериных глазах, пылало буйство крови. И именно его они жаждали утолить.

— Солдаты! К бо…

Выкрик одного из офицеров утих в его собственной крови. Один из демонов-шакалов, оттолкнувшись лапами от земли, взмыл в воздух и впился зубами в шею офицеру.

Хаджар еще никогда не видел, чтобы какая-либо тварь так легко разрывала пастью броню Небесного уровня, а следом за ней и плоть Небесного Солдата. Причем демон, не потратив на действо и нескольких секунд, спрыгнул с агонизирующего трупа и бросился прямо на заставу из солдат.

На улицах начался настоящий хаос. И этот же хаос перекинулся и на стены.

А затем взгляды учеников перекинулись на несколько огненных шаров, разъедавших внешнюю кладку лекарского крыла.

Именно там сейчас лежала бессознательная Дора.

— Проклятье, — выругался Хаджар. Он на ходу призвал Зов и Черный Клинок. — Давайте в лазарет! Живее!

Диносы, Гэлхад и очнувшийся от хандры Эйнен, бросились внутрь. Островитянин на ходу обернулся.

Хаджар остался стоять около входа. Перед ним из огненных шаров выбирались десятки мелких демонов. Они открывали свои клыкастые пасти шакалов и что-то рычали.

— Быстрее, Эйнен! — не оборачиваясь поторопил Хаджар.

— А…

— Я прикрою! — перебил Хаджар. Он взмахнул мечом и отправил в полет насыщенный, черный разрез. — Давай же!

Эйнен, прикрыв, наконец, свои фиолетовые, нечеловеческие глаза, бросился в лазарет. Прямо из него вела единственная, уцелевшая после первого залпа, запасная лестница к небесному порту.

И, наверное, внутрь уже вскипало сражение. Но Хаджар его не видел. Он надеялся, что аристократы и Эйнен, даже учитывая ношу в виде Доры, смог прорваться к порту.

Все же, что требовалось от Хаджара — прикрыть их отступление.

Он, приняв защитную стойку, перегородил собой проход внутрь лазарета. Демоны-шакалы, которых на улицах уже насчитывались целые сотни, с легкостью разрывали и буквально утопали в крови солдат.

Лишь некоторые адепты-ученики, собравшиеся в немногочисленные группы, могли дать им отпор.

Разрез же, брошенный Хаджаром, ударил в грудь одному из шакалов. Его костяная броня хрустнула и демон упал. Зеленая кровь толчками била из его рассеченной груди.

Хаджар мысленно выругался.

Он не чувствовал ауры демонов и не мог сказать, на каком уровне силы они находились. Нейросеть тоже сбоила и постоянно требовала для анализа больше данных или мощностей.

Но, учитывая то, что пришедшийся в полную силу разрез смог уничтожить лишь одного демона, то становилось понятно — они как минимум находились на уровне Рыцарей Духа. А их костяные доспехи — не хуже Императорских артефактов.

После того, как один из шакалов упал, остальные повернулся в сторону Хаджара. Кто-то из них принюхался, за ним повторили и другие, а затем все низко и глухо зарычали.

Хаджар расслышал в этих утробных, но далеко не животных звуках, знакомое:

— Потомок… Предателя…

Одного этого хватило, чтобы весь тот поток тварей, хлынувших по улице, вдруг перенаправился в сторону одного единственного мечника.

— Идите на стены! — выкрикнул Хаджар. Ударом кулака, облаченного в броню из черного тумана, он раздробил голову прыгнувшему на него двуногому шакалу. — Помогите солдатам!

Адепты, не ставшие спорить со странным темным мечником, тут же бросились в сторону каменных лестниц.

Хаджар остался один на один с сотней демонов.

— Мы разорвем… твою душу…

— Сожрем… сердце…

— Выпотрошим… кишки…

Хаджар встряхнул рукой и зеленая кровь полетела на камни. Взмахом руки, используя волю, он поднял в воздух несколько отколотых обстрелом валунов. Резким движением, Хаджар буквально сжал их в единое целое и опустил напротив входа в лазарет.

— Попробуйте, — прорычал он.

Синие глаза вспыхнули ярким, практически физически ощущаемым светом. Демоны, уже нахлынувшие единым потоком, сбились с шага. Но чувство, будто перед ними стоит что-то ужасное и жуткое, исчезло так же быстро, как и появилось.

Пусть и потомок первого из Дарханов, это был лишь мешок плоти и костей. Мешок, которые они порвут, а из скелета кузнецы сделают новую броню и клинки.

Хаджар, держа себя в руках перед лицом превосходящего противника, быстро оценил ситуацию. Улица сужалась таким образом, что больше пяти небольших шакалов к нему не подберется.

Что же — с пятью Рыцарями Духа он сладит.

Главное, чтобы Эйнен успел спасти Дору…

Завертелась кровавая пляска. Меч Хаджара был быстр. Настолько быстр, что размазывался черным шлейфом среди наседающих на него многочисленных противников.

Уклонившись от броска первого демона, Хаджар, разворачивая корпус, схватил пролетевшего мимо демона за хвост. Мощным броском он отправил его под ноги двум шакалам. Те споткнулись, потеряли равновесие и их мгновенно настиг широкий разрез.

Он рассек их на несколько частей и потоки зеленой крови широкими мазками украсили мостовую. Хаджар же бросился в ближний бой.

Он крутился и вертелся. Пропустил рядом с собой выпад костяного клинка-кинжала и тут же обрушил на демона мощный, рубящий удар.

Энергия прошла сквозь тело Хаджара и, слившись с Черным Клинком, вылилась в стену мрака. Та буквально разметала в сторону десяток демонов. Оглушенные, раненные, они разлетелись в разные стороны. Сбивая союзников, падали на мостовую.

Хаджар не останавливался.

Ему на спину запрыгнул очередной шакал. Зубы вонзились в плащ из черного тумана, но, будучи способными пробить Небесный доспех, они смогли лишь немного рассечь Зов Хаджар.

Тот, занесу руку за спину, сорвал с себя демона и, разжав руку, мгновенно, ею же, нанес мощный удар. Шакала буквально разорвало на части.

— Невозможно…

— Жалкий мешок костей…

Демоны ощущали исходящую от их противника силу. Силу, которая во много раз превосходила ту, на которую обычно были способны другие мешки костей его уровня.

Шакалы продолжали свой яростный натиск, а Хаджар разил их без устали и страха. Его меч собирал богатую кровавую жатву. Удары сыпались на Хаджара со всех сторон.

Шакалы кидались на него своими телами в попытке хоть как-то затормозить ураган атак, но не могли.

Всего один мечник, закрывая собой путь к лазарету и небесному порту, на равных бился с сотней демонов. Позади него уже скопилась груда разорванных и рассеченных тел.

Они лишь укрепляли баррикаду, которой Хаджар закрыл вход.

— Хаджар! — донеслось с неба. — Я здесь, друг!

Отправив ударом кулака очередного демона в полет, Хаджар успел посмотреть наверх. Там, в лодке Доры Марнил, уже стояли аристократы. Их покрывала как зеленая, так и алая кровь…

Эйнен, вооруженный шестом-копьем, сбросил вниз веревку. Хаджар потянулся к ней, но та оказалась на десяток метров короче, чем требовалось.

И это была их последняя веревка…

— Стена! — завопил островитянин. — Со стены!

Хаджар мгновенно понял, о чем его говорит товарищ. Если он спрыгнет со стены, то сможет ухватиться за край веревки.

Два мощных рубящих удара на мгновение прорубили в потоке демонов узкую тропинку. Хаджар, оборачиваясь шлейфом черного тумана, внутри которого порой проглядывался силуэт дракона, помчался сквозь ряды противников.

Удары сыпались на него с самых непредсказуемых направлений. Но на каждый вражеский выпад, приходилось два, а то и три контр-удара Хаджара.

Все это выглядело так, будто действительно в поток шакалов врубился черный дракон, дыханием которого вырвались десятки насыщенных, плотных разрезов меча.

Уничтожив на ходу несколько десятков демонов, Хаджар оставил позади себя в разы превосходящее количество противников.

Но со своей задачей он справился — сумел взбежать на стену.

— Высокие небеса… — невольно выдохнул Хаджар.

Его взору открылись пространства Пустошей, а в окружающий мир словно вернулись звуки.

Улицы форта затопили крики солдат, пытающихся дать хоть какой-то отпор прямоходящим шакалам. У них мало что получалось. Порой блестели всплески зеленой крови, но все больше по камням стекало алых ручьев. Сливаясь, они превращались в реку…

Пылали смоляные завесы. Ими обильно поливали стены, по которым карабкались демоны. В отличии от проникших в форт, эти были похожи на кошек. Если, конечно, бывают настолько уродливые, облезлые кошки, которые так же ходили на двух ногах, а их кривые зубы больше походили на рыболовные крючки.

Прямо из их передних лап-рук росли загнутые сабли, которыми они как крюками цеплялись за стены.

Гремели пушки. Сотни залпов сотрясали древние стены. Ядра уносились в сторону противника. Они взрывались, создавая воронки в десятки метров и поднимая в небо клубы огня, в которых сгорали сотни и сотни самых разнообразных, жутких тварей.

Но куда там…

Даже сотня ядер не могла проредить то море демонов, что вырвались из врат, вид которых Хаджар никогда не забудет.

— Спускайтесь со стен, поганые трусы! — надрывался генерал. — Мы должны биться у первого рубежа! Спускайтесь со стен! Ради ваших же матерей, мужей, матерей и отцов!

Стоя на стене такую орду было победить невозможно. Её вообще было невозможно победить…

Лишь задержать, в надежде, что успеет подойти западная армия. Армия, которая уже снялась с границы, прикрывавшей щитом, как сейчас понимал Хаджар, варварские королевства.

Балиум, Лидус и иже с ними…

— Элейн, — прошептал Хаджар.

Картина пылающей столицы и умирающей сестры вновь возникла перед ним.

Как заторможенный, Хаджар посмотрел на солдат и адептов. Обвязанные десантными канатами, те дрожали осенними листами и не могли пошевелиться.

Никто из них никогда не видел войны…

Это были не воины. Вчерашние дети, пьяные от своих силы и величия, но не знавшие, ради чего им была нужна эта сила.

Знал ли Хаджар?

Спустя все эти годы, он мог с твердостью сказать, что…

Знал.

— Ты со мной, брат? — прошептал он.

В звоне обручальных браслетов, он услышал два знакомых голоса слившихся воедино:

— Всегда.

Взмыл его Черный Клинок и разрез, сорвавшись с лезвия, рассек свисавшую поблизости веревку. А усилие воли отбросило лодку Марнил далеко в сторону.

Больше никогда он не будет скорбеть по погибшим друзьям, которых он не смог спасти…

Хаджар вскочил на край крепостной стены. Перед ним бушевало целое море из шерсти, костей, огня, тьмы, кислоты, рогов, когтей, клинков и жажды крови… потому что он станет настолько сильным, что сможет спасти каждого…

Хаджар оттолкнулся и прыгнул вниз. Черный плащ раскрылся позади широкими крыльями, чем-то напоминавшими… нет, не воронья крылья. А крылья птицы Кецаль –животного, для многих народов олицетворявшего символ свободы.

Приземлившись у самого подножия стены, без всякого троса, Хаджар оказался в полном одиночестве перед нависшей над ним волной монстров.

Словно один человек против всего мирового океана.

Хаджар впервые в жизни понял, что такое — страх. Настоящий, пробирающий до самых потаенных уголков души, животный страх.

Но он боялся не за себя.

Нет-нет, вовсе не за себя.

За эту четверть века он так часто умирал и рождался заново, что уже сбился со счета.

Нет.

Он боялся за всех тех, кто мог погибнуть в случае, если эти демоны прорвутся через запиравший ущелье форт.

— Бам-бам-бам! — внезапно услышал Хаджар. — Бам-бам-бам!

Где-то далеко. На задворках сознания.

Застучали военные барабаны.

Кто-то звал его.

Звал Безумного Генерала.

И тот не заставил себя ждать.

Стены форта, привлекая всеобщее внимание, как демонов, так и солдат, яростным, полным мощи, силы и стремления к победе, сотряс воинственный клич.

Задрожали камни.

Потрескалась земля.

Потемнело пылающее военным пожаром и дымом небо.

Весь мир, казалось, на мгновение остановился, когда по нему ударил простой клич. Простой, но такой пугающий:

— А-А-А-А!

А затем маленькая фигура, кажущуюся муравьев на фоне приближающейся лавины, взорвалась могучей силой.

— Что это…

— Проклятье, это очередной демон?

— Нет, смотрите он сражается с ними…

— Погодите, я уже его видел.

— Разве это не какой-то аристократ?

— Нет, он простолюдин! Тот самый, что сражался с Ласканскими орками. Помните, как его зовут?

— Нет, не помним… Ох боги! Это что, Императорская техника?!

Хаджар всего этого не слышал. В его теле бурлила энергия. Она переполняла Хаджара.

Только теперь он ощущал в чем заключалась принципиальная разница между техникой меча, созданной великим мечником и той, что была создана великим драконом.

Хаджар будто заново ощутил в своих руках Черный Клинок.

«Первый удар: Летящий Меч», переданный ему Врагом, соединял в себе все, что делало Хаджара воином. Эта техника не была построена лишь на энергии, как это было в «Мече Легкого Бриза».

Она включала и мистерии Духа Оружия, и энергию Хаджара, и энергию Черного Клинка, она черпала силу внутри души, сливалась с волей, проходила через сердце, подпитывалась плотью.

Она превратила Хаджара в его меч и сделала частью удара. И когда он произнес:

— Летящий Меч! — и сделал широкий, секущий взмах, то вся эта сила устремилась перед ним.

Огромная лавина, высотой в пятнадцать метров и шириной во все сорок, наполненная черными драконами, чьи тела были сделаны из мечей, обрушилась на ряды противников.

Она терзала, сминала, превращала в пыль и буквально испаряла врагов. Те же, кому не повезло попасть под его эхо, мгновенно превращались в фарш. Сотни разрезов разлетелись по округе и демоны падали под ними как подкошенные.

— Это Повелитель?!

— Нет, Небесный Солдат! Даже не Рыцарь Духа!

— Проклятье… разве Императорская техника может быть настолько мощной?!

— Не знаю…

Солдаты и адепты смотрели на то, как тяжело дышащий мечник, прорубивший широкую просеку в океане противников, опирается на воткнутый в землю странный клинок.

Всем, без исключения, было понятно, что второй раз повторить подобный, внушающий ужас и восхищение, удар, он не сможет.

Но даже так — воин не собирался сдаваться или отступать.

Он, практически лишенный сил, был готов в одиночку встретить бесчисленную орду монстров.

— Почему я все еще здесь?! — внезапно выкрикнул один из солдат. Сжав свою секиру, он, отвязав от себя трос, бросился со стены.

— За Дарнас! — стихал его возглас.

— За Дарнас! — донеслось где-то еще.

— За Дарнас!

Сперва десятки, затем сотни, а потом и тысячи солдат бросились со стены, чтобы присоединиться к отважному мечнику.

На улицах самого форта, из укрытия и убежищ, выбегали адепты. Вооруженные, используя все свои артефакты, они бросались на демонов и теснили их все глубже к площади.

— Огонь, сучьи дети! — надрывался Генерал. Своим топором он врубался в ряды прорвавшихся на стену демонов. — Огонь! Жгите этих тварей! За Дарнас!

Хаджар, закинув в рот последнюю алхимическую пилюлю, внезапно понял, что его левое плечо упирается в плечо другого солдата. Так же, как и правое.

Позади него находилась его страна. Впереди — враг, пытавшийся эту страну уничтожить.

Рядом — соратники.

Почему-то в этот момент, Хаджару показалось, что он будто бы вернулся домой. Туда, где он все знает. Где понимает, что ему делать.

— А-А-А-А! — снова исторг он свой боевой клич и бросился вперед.

Он даже успел сделать один удар, но вдруг понял, что демоны перед ним замерли. Скорее даже — застыли. В таком непередаваемом ужасе, что некоторые, не выдержав напряжения, падали замертво.

От одного лишь страха…

При этом недавние соратники постепенно опускались на залитую зеленой кровью землю.

Они засыпали.

Весь форт, будто по щелчку пальцев, засыпал.

— Умеешь ты, Хаджи, устроить переполох.

Хаджар обернулся.

Позади него возвышалась хорошо знакомая ему фигура.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 734**

— Хельмер, что ты здесь…

— Это я хотел спросить у тебя, дурья твоя голова, — перебил Хаджара Хельмер. — Нет, я все понимаю — пободаться с Да’Кхасси, надавать по аппетитной попке древней фейри, высказать свое возмущение артефакту славного предка, но это…

Хельмер обвел взглядом дрожащих от одного лишь его голоса демонов.

— Это, мой храбрый друг, это уже перебор, — Хельмер хрустнул шейными позвонками. Его фигуру все так же скрывал плащ с живыми, хищными прорезями. Половину лица прятала широкополая, серая шляпа, а в руках он сжимал истекающую кровью сферу. — Какой уже раз я прихожу тебе на выручку? Не напомнишь?

— Я тебя не звал, — тут же сориентировался Хаджар.

Хотя, если честно, «сориентировался» слишком громкое слово. Он вообще слабо понимал что происходит. Нет, он всегда подозревал, что эмиссар самого Князя Демонов, носящий имя Повелителя Ночных Кошмаров; тот, про кого эпохами матери детям страшные сказки рассказывают, должен быть силен.

Но чтобы одним своим появлением заставить замереть многомиллионную орду демонов?! И усыпить при этом почти сотню тысяч адептов и практикующих?!

Да что за тварь стояла перед ним!!!

— В этом ты прав, Хаджи, — Хельмер криво улыбнулся. — Так что никаких долгов между двумя теплыми товарищами.

— Не знаю, теплый ты там или нет, но ты мне не товарищ.

— Как это грубо. А я, между прочим, перед приходом специально принял теплую ванну. Знаешь, как расслабляет, после тяжелой трудовой ночи, принять ванну из крови девственниц? О, очень советую. Прям вся тяжесть из суставов уходит.

Хаджар, как и всегда, не знал, где заканчивается очень странное дурачество демона и где начинается правда.

— Что ты здесь делаешь?

Хельмер посмотрел на Хаджара, затем на орду демонов, затем на Хаджара и так, все ускоряясь, примерно раз пятнадцать.

Как у него только голова не оторвалась — еще та загадка.

— Серьезно?! — едва не заорал демон. — И это тот вопрос, который ты хочешь задать именно сейчас?! — он кричал так громко, что еще несколько тварей погибли от ужаса, впрочем тут же успокоился. — Ну ладно, — пожал он плечами. — Меня прислал Князь, к которому, чего уже не было почти эпоху, обратился посланник Седьмого Неба и…

— И перейди к сути проблемы, — перебил Хаджар.

Он понял, что углубление в дела столь могущественных существ ни к чему хорошему его сознание не приведет. Еще не хватало сума сойти…

— Разумно, — кивнул Хельмер и картинно прокашлялся. — Эти остолопы, которых очень давно запер Эрхард, разумеется не без помощи с нашей стороны, решили, что им теперь все можно. Князь не согласен с этим. Седьмое Небо не согласны с этим. Но, что намного важнее — я! Не согласен с этим!

— И что теп…

— Хельме-е-ер, — послышался похожий на змеиный шепот.

Расталкивая оцепеневших демонов, к форту выполз… выползла… выползло… существо.

Оно имело тело змеи. Широкой, зеленой, метров семи в длину и двух в ширину.

Вот только передвигалось как-то странно. На земле оставался лишь метро плоти этого существа, а все остальное поднималось к небу.

При этом из тела гроздьями свисали жуткие женские груди, местами торчали столь же отвратительные ноги, а числу рук монстр не было счета. И в каждой мерзкое создание сжимало по изогнутое, едва ли не в спираль завитой, сабле.

— О, милочка, извини, не помню твоего имени, — Хельмер галантно поклонился. –Выглядишь — ну лучше любой суккубы. Как поживаешь? Все ли хорошо было в твоей тюрьме?

— Ты пожалее-еш-ш-шь, ч-ч-то загнал меня туда!

— Ничего личного, милочка, — опять поклонился Хельмер. — Все по приказу Князя. Ты ведь пыталась нарушить законы Неба и Земли.

— Только ради за-х-х-хвата этого мира!

— И он, разумеется, будет наш, — уже без всякой наигранности, строго согласился Повелитель Ночных Кошмаров. — Но без того, чтобы обрушить на весь демонский род кару Неба и Земли. Это, милочка, никому не нужно.

— И что ты…

Хельмер, перебивая демоницу, поднял перед собой красную сферу. Ужас в глазах демонов буквально выплеснулся наружу. Вся эта многочисленная орда, способная смести целую имперскую провинцию, внезапно развернулась и побежала.

В том числе и жуткая змеюка.

— Плодитесь, кошмары, — произнес Хельмер.

Хаджар не почувствовал ни всплеска силы, ни нарушений в потоках энергии. Ничего такого.

Просто внезапно алая сфера вспыхнула и из неё потянулся рой существ. Те самые, что всегда крутились вокруг Хельмера. Только вот если раньше этих сгустков чужих ночных кошмаров были сотни, то теперь… Теперь их оказалось больше, чем песка на берегу океана.

Они заполонили все пространство. Укутали мир одеялом мрака и тени.

Но продлилось это недолго.

Всего несколько мгновений. А затем все это бесчисленное множество вернулось обратно в сферу.

И все…

В прямом смысле — все.

Ничего не осталось.

Ни следа зеленой крови. Ни обглоданной косточки. Ни кусочка костяной брони. Ни обглоданного железа, ни случайно выжившего.

Вся многомиллионная орда демонов была уничтожена. Вот так вот просто. Едва ли не по щелчку пальцев.

— Держи, — Хельмер что-то бросил Хаджару и тот машинально поймал.

Разжав кулак, он понял, что это было алое, пышущее странной силой вещество.

— Что это?

— Ядро этой милочки, — пояснил разминающийся, приседающий Хельмер. — В несколько раз хуже того, что тебе досталось от Ана’Бри, но, все же.

— И зачем оно мне?

— Считай, что это извинения Князя за доставленные неудобства.

— А разве цель демонов не покорение всех миров? Почему он извиняется?

— Покорение — безусловно, — не стал отрицать Хельмер. — Но не уничтожение. А армию этой дамочки не просто так в тюрьме заперли. Своих уничтожать нам как-то не с руки. Не люди же… Вот и заточили до скончания времен, ну или победы рода демонского. А они, видишь, воспользовались ситуацией и отправились все крушить и ломать, а мы так не поступаем.

— И поэтому…

— Поэтому я получил наставление Князя, к которому обратился посыльный Седьмого Неба… Погоди, я ведь тебе уже объяснял.

— Но ведь законы Неба и Земли…

— Ой, да что ты заладил, — закатил глаза… вернее — глаз, Хельмер. — Прозрей, Хаджар. Эти законы все вертят как хотят. Лазеек там столько, что будь у меня жена, я бы развелся и отсудил у неё все имущество. И она бы мне еще алименты платила. За детей, которых у нас нет. Причем платила бы в уникальной валюте — кровью девственниц… Проклятье, Хаджи, вот умеешь ты заставить задуматься! Пора мне жениться! Все, решено! Я за женой! Давай, Хаджи, свидимся еще! Тебя, за такую замечательную идею, шафером позову!

И Хельмер исчез. Исчез, оставив Хаджара стоять среди спящих адептов и абсолютного пустых Пустошей.

\* \* \*

Хаджар сидел около ворот форта и курил трубку. На небе светило солнце. Будто насмехаясь над всем, что произошло, оно все так же светило и дарило миру свой живительный, теплый свет.

Форт, позади Хаджара, постепенно приходил в себя. За сутки, прошедшие с так и не состоявшейся битвы с демонами, произошло столько всего, что даже перечислять долго.

Началось с того, что Хаджар притворился спящим и проснулся вместе с остальными.

Потом вернулись в форт. Потянулся длительный процесс дачи показаний всеми, кто стоял на стене и за стеной. Особенно последними.

Разумеется, никто и ничего внятного рассказать не мог. В итоге все просто приносили клятву, что понятия не имеют, как демоны исчезли и куда они делись.

Хаджар тоже принес такую благо формулировка оказалась дырявой и де-факто Хаджар никак не соврал.

Затем последовали несколько часов, в течении которых Хаджару прохода не давали. С ним, отчего-то, все стремились поговорить, подружиться, поссориться или поспарринговать.

Хаджар, разумеется, не собирался тратить на это свое время.

Сейчас, сидя снаружи форта, он ждал когда к нему вернется Азрея. Как только они вернулись в форт, еще до прихода сюда демонов, тигрица убежала куда-то в глубь страны.

При этом она выглядела так, будто её туда зовут дела.

Ну, она была уже взрослой кошкой и могла гулять сама по себе.

Внезапно ход мыслей Хаджара прервала стремительно приближающаяся точка. Двигалась она со стороны Даанатана. И следом за одной, крупной точкой, появился рой меньших.

В них, вскоре, Хаджар опознал объединенный боевой флот сразу трех великих кланов. Хищные Клинки, Вечная Гора и Зеленой Молот прибыли к пустошам.

Причем с флагманского линкора, увенчанного двенадцать мачтами, обладавшего девятью палубами и больше, чем тремя тысячами пушек, спустились на лодке три фигуры.

Одну из них Хаджар узнал. О личности остальных догадаться было не сложно.

А узнал он старика, больше похожего на ожившее дерево, нежели на живого человека.

Король эльфов.

Рядом с ним стоял высокий, крепкий, но сухой и жилистый мужчина. У него на поясе висел в ножнах длинный, узкий меч, а на груди — медальон с гербом Хищных Клинков.

Это явно был дядя Тома и Анис. Глава клана мечников.

Троицу замыкал самый настоящий гигант. Без преувеличения — два с половиной метра ростом, в ширину немногим меньше, он был покрыт шрамами, а каждое волокно его мышц больше походило на корабельный канат.

Из одежды на нем были лишь шаровары, а торс прикрывали крупные металлические шары, нанизанные на нить из неизвестного Хаджару материала.

Герб ему заменяла татуировка.

Таким, черноволосым, бородатым и безумно могучим, предстал перед Хаджаром глава Вечной Горы.

Троица сошла на землю и направилась прямиком к… Хаджару. А еще в небе над ними зависла почти сотня военных кораблей. В том числе и линкоры с фрегатами. Включая тот флагман, способный, пожалуй, серьезно проредить ту орду демонов, которая напала на форт.

— Хаджар Дархан? — прогремел глава Вечной Горы.

— Это он, — голос Короля эльфов все так же напоминал шелест весенней кроны. — Мы с ним уже встречались.

— Ядро фейри, мальчишка, — глаза главы Хищных Клинков прознали, будто мечи. –Немедленно.

Хаджар вздохнул. Видимо, донесение генерала все же дошло до столицы. Но его обогнали аристократы и флот уже поднялся в небо. И не разворачиваться же подобной армаде.

Вот, видимо, решили проведать форт и заодно потребовать треклятое ядро.

И теперь Хаджар стоял и в полной мере ощущал на себе давление трех Безымянных. Именно так — даже Король Эльфов излучал ауру Безымянного.

Хаджар, под таким давлением, с трудом мог дышать и едва двигался.

Но даже так — он ответил.

— Нет.

— Глупец, — глава Хищных Клинков вытянул вперед указательный палец.

И на одном этом пальце собралось мистерий меча больше, чем нашлось бы во всей душе Хаджара.

И, еще до того, как с него сорвался смертельный луч, небо рассекла белая молния. Это же молния ударила в песок. И из неё, будто из открытой двери, вышел никто иной, как Орун.

— Давненько я здесь не бывал, — спокойно протянул он.

Все так же — полураздетый. Покрытый татуировками. С длинными волосами, серьгами и ожерельем, он показательно положил ладони на рукояти сразу двух мечей.

На поле повисла секундная тишина.

Хаджар с трудом верил своим глазам.

Да, без сомнения, Орун был видной фигурой, но оставался Повелителем. В то время как перед ним находились трое Безымянных. Главы трех Великих Кланов. Одни из сильнейших существ всего Дарнаса.

И, что удивительно, эти трое… пасовали. Пасовали перед, с их точки зрения, простым Повелителем.

— Орун, — глава Хищных Клинков опустил палец. — что ты здесь делаешь?

— Как что? — удивился Орун. — разумеется пришел за своим учеником.

Троица, к еще большему удивлению Хаджара, облегчено выдохнула. Глава Хищных Клинков и вовсе отвесил пусть скромный и сдержанный, но поклон.

— Рад слышать, что у мечника Оруна появился ученик. Империя получила бы сильный удар, если бы лишилась твоих знаний и умений.

— Бла-бла-бла, — передразнил Орун. — Ну, если с раскланиваниями все, то мы пошли. Тренировки не ждут, ученик! Расслабился ты тут среди этих детишек и зверушек! Пора испытать себя в настоящих опасностях!

С этими словами Орун подошел к Хадажру и взял его за плечо.

— Постой… — кажется, Безымянные только сейчас осознали, кого именно Орун имел ввиду, когда говорил «ученик». — Этот Небесный Солдат твой ученик?!

— Да.

— Но он даже не Рыцарь Духа! — возразил гигант Вечной Горы.

— И что?

— Он простой ученик внешнего круга! — добавил Король Эльфов.

— И что?

— Это запрещено правилами школы «Святого Неба»! — попытался убедить Глава Хищных Клинков.

— И что?

Немного тишины, а затем роковое.

— У этого мальчика есть вещь, которая нам нужна. Так что у нас к нему разговор.

Глава Хищных Клинков при этих словах показательно кивнул в сторону сотню военных кораблей. Орун посмотрел на армаду, хищно улыбнулся и, слегка приобнажая клинок, вновь произнес:

— И что?

Хаджар все еще не мог поверить свои глазам. Трое Безымянных, подкрепленных мощью целого флота, не смели и шага сделать в сторону всего лишь одного Повелителя!

— Так я и думал, — Орун сплюнул на землю. — Мы уходим.

После этих слов с неба по ним ударила белая молния.

Когда Хаджар открыл глаза, то он обнаружил себя стоящим на вершине высокой горы, а под ним раскинулись зеленые леса, прореженные такими же высоким, горными пиками.

— Добро пожаловать на Гору Ненастий, мой личный ученик, Хаджар Дархан. Здесь ты пройдешь мою двухлетнюю тренировку или, — Орун улыбнулся. — умрешь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 735**

В этот день Даанатан, огромный город — сердце Империи Дарнас, количество жителей которой не счесть, был настолько оживлен, что больше напоминал не величественный оплот мощи страны, а муравейник.

Со всех уголков необъятной страны в город, размерами превышавший некоторые баронства, стекались самые разные народности.

Здесь можно было увидеть смуглых, закутанных в белые тряпки, формирующие единый наряд, жителей Моря Песка. Их бронзовая кожа слегка блестела под, по их мнению, слишком холодным солнцем центра Империи.

Рядом с ними шли одетые в меха, подвязанные поясами из дубленой кожи, златовласые жители истинного севера. Места, где температура никогда не бывает плюсовой, жидкую воду можно получить лишь на огне, а снега сходят так редко, что за всю жизнь смертного можно не увидеть ни единого стебля зеленой травы.

Здесь были люди и с желтой кожей. Их узкие глаза цепко выхватывали из окружающей обстановке разнообразные детали. Подмечая происходящее, они умудрялись лавировать среди толп горожан, не задевая тех своими просторными, разноцветными одеждами.

Представители разнообразных племен и королевств, небольших сект и сект, сравнимых с целыми странами. Множество кланов, орденов, диаспор и буквально тысячи разнообразных школ.

От наплыва людей, Даанатан, в котором и без того жило почти пятьдесят миллионов человек, буквально захлебнулся в людском потоке.

Гостиниц и таверн на всех не хватало и поэтому вокруг столицы сами собой возникали круги палаточных городков. И, с высокой и массивной городской стены, на парапете которой могли разъехаться несколько карет и повозок, все это великолепие приезжих тянулось почти до самого горизонта.

— Не зевать! — надрывался офицер над стражей Врат Обезьяны.

Всего в столицу можно было пройти через одиннадцать ворот. И Врата Обезьяны, которых украшали изображения указанного животного, являлись центральными. Именно через них каждый день в город проходило не меньше ста сорока тысяч человек.

Солдат, мимо которого сквозь толпу оплачивающих пошлину, прорвался мальчишка оборванец, взмахнул рукой. Мальчишку, вырывая из его дырявых лаптей, обтянутых столь же прохудившимися тряпками, подняло в воздух.

Усилием воли солдат, Рыцарь Духа Средней стадии, поставил сорванца перед собой.

В очереди послышались возмущенные оклики. Народу не терпелось пройти в город, а теперь, из-за наглого оборванца, им приходилось продолжать стоять в ожидании.

— Сверните ему шею и все дела!

— Скормите псам!

Подобного рода выкрики звучали все громче. Бойцовские псы стражи, каждый из которых мог бы в одиночку прикончить практикующего высокой ступени, встречали их утробным рычанием.

У мальчишки начала дрожать нижняя губа.

Из глаз потекли слезы.

— Что делать, сэр? — спросил стражник.

По закону, любой, кто хотел незаконного пройти через пост стражи, должен был получить пять палок. Вот только раньше на воротах стояли простые практикующие. Пять палок от них, возможно, отправили бы мальчишку на больничную койку на несколько недель.

Но, последним указом Императора, на ворота встали Рыцари Духа. Связывали это, разумеется, не сколько с проходящим в Даанатане мероприятием все имперского масштаба, а все нарастающим конфликтом с Ласканцами.

И даже одна палка, доставшаяся мальчишке от Рыцаря Духа… даже если последний будет сдерживать силу… она мигом познакомит сорванца с праотцами.

— Закон есть закон, — грустно вздохнул офицер.

На кону стояла его служба и звание. Он, увы, не мог рисковать благополучием своей семьи ради наглого сорванца. Даже если тому не было еще и десяти лет.

Офицер взял заранее заготовленную, утяжеленную палку и протянул её солдату.

От последнего разом отошли его же сослуживцы. Никто не хотел пачкать свои руки в крови ребенка.

— Сэр… — буквально взмолился солдат. Он и сам, по мнению офицера, мало чем отличался от этого же мальчишки. Ему бы, проклятье, за юбками бегать да вино глотать, а не в доспехах стоять. — Прошу вас, сэр…

— Это приказ, солдат! — рявкнул офицер. — Или ты хочешь оспорить указ Его Императорского Величества?!

Солдат тут же вытянулся по струнке и отсалютовал.

— Сэр, нет сэр! — рявкнул он и схватился за палку.

Офицер вздохнул и отвернулся. Он смотрел на небо. В этот день, когда через пару часов должно было состояться открытие мероприятия, на небе остановке была ничуть не лучше, чем на земле.

Десятки, сотни, даже тысячи небольших летающих лодок, плотов и даже пассажирских, гражданских кораблей. И если землю охранял и гарнизоны и каменная стена, то небо заперла стена военно-небесного флота Императора.

Сотни массивных кораблей окружили город. Между ними то и дело курсировали скоростные лодки, которые перевозили самых важных и видных гостей столицы.

Этими мыслями офицер пытался отвлечься от тяжелых и гнетущих мыслей.

— «Закон есть закон» — повторял себе офицер.

Но сколько он повторял этой фразы, не мог понять в чем виноват мальчишка. Вернее –мальчишки. Один, сорванец, жизнь которого должна была оборваться по его же глупости, а второй…

Второй еще недавно ходил по улицам простым практикующим. Тянул лямки постового на оживленных улицах и, может, порой наведался в бордели, когда ему хватало на это мизерного жалования.

Но близилась война.

А после того как несколько месяцев назад закончились Военные Игры, генералитет во главе с Императором поняли, что одних лишь учеников трех лучших школ и школ меньшего размера, для усиления армии не хватит.

И тогда началась самая масштабная, на памяти Офицера, подготовка пополнения в армию.

Столько алхимических пилюль, сколько было буквально за бесценок роздано населению, еще недавно сложно было даже представить.

В итоге страна получила десятки тысяч Рыцарей Духа и сотни тысяч Небесных Солдат. Хотя, по мнению офицера, Дарнас приобрел подобной реформой вовсе не могучих воинов, а… инвалидов.

Он искоса глянул на безусого мальчишку — Рыцаря Духа начальной стадии. Он, как и сотни его сослуживцев, обладал духом Огненного Петуха. И никогда, чтобы с ним не произошло, он не сможет прорваться на среднюю стадию.

Он продал свою судьбу и возможность стать сильнее, ради Пилюли Огненного Петуха. По сути — жуткого реагента.

Примешь его и, если ты Небесный Солдат, то мгновенно пробудишь в себе Духа и перейдешь на ступень Рыцаря. Вот только Дух твой не будет уникальным.

Все, кто получал силу при помощи пилюли, имели одинаковых Духов. И они на веки были заперты на начальной ступени Рыцаря.

— Прости, парнишка, — с придыханием прошептал солдат. — Я лишь выполняю приказ.

Офицер отвернулся.

Он не хотел видеть кровавого месива, в которое превратиться сорванец. Солдатик, лишь недавно обретший сокрушительную силу Рыцаря, вообще не умел её контролировать…

Как, впрочем, и десятки тех, кто повторил его судьбу…

Но крика, а затем чавкающего звука, так и не последовало. Не последовало его ни через секунду, ни через пять и даже через десять — все та же, немая тишина.

Офицер, ведомый скорее инстинктами, нежели здравым смыслом, обернулся и приобнажил свой широкий палаш. Собственно, на этом его действия и ограничились.

Из очереди вышла высокая, явно мужская, фигура. Но ни лица, ни знаков отличия, разглядеть было невозможно. Фигуру скрывал широкополый, черный, тканевый балахон. Капюшон, такой низкий, что едва не касался подбородка, полностью закрывал лицо.

Солдат же, державший недавно в руках палку, теперь лежал на земле. Он отчаянно пытался вздохнуть, но не мог. Чужая воля сковала его.

И в этом офицер видел просто чудовищную разницу в силе с фигурой в балахоне.

Он уже потянулся за сигнальным амулетом, но из-под капюшона раздался голос.

— Этот мальчик со мной, — а затем на землю упало несколько имперских монет.

Куда больше, чем требовалось, чтобы пройти в столицу.

Фигура, к ноге которой прижимался испуганный сорванец, прошла под арку и направилась в город. Офицер же, провожая взглядом монстра, размышлял о том, насколько сильным нужно быть, чтобы одной лишь волей сковать Рыцаря Духа?

Что же, только такие вот жуткие адепты и могли претендовать на победу в Турнире Двенадцати.

— Шевелитесь! — гаркнул на подчиненных очнувшийся офицер. — Не зеваем! Без пошлины не пропускаем!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 736**

— Дядя, дядя, — мальчишка сновал вокруг фигуры в черном. Несмотря на то, что на проспекте, где обычно могли разъехаться шестнадцать повозок, сейчас яблоку негде было упасть — вокруг странной фигуры постоянно находился островок свободного пространства. — А зачем ты меня спас, дядя?

Люди, прибывшие из самых дальних уголков необъятной Империи, все они, не задумываясь, инстинктивно избегали фигуры в черном балахоне.

— Дядя, дядя, — не унимался мальчишка. — скажи, как мне тебе отплатить? Если хочешь, я могу показать, где в городе есть лучшие…

— Я давно не был в столице, — внезапно прозвучало из-под капюшона. — От тебя пахло этим городом. Поэтому я тебе и помог.

— Давно не был? — переспросил мальчик и тут же сориентировался. — Значит тебе нужен проводник, да? Тогда ты правильно сделал, что помог мне. Я, Морис, лучший проводник во всем Даанатане!

Мальчишка так и сновал вокруг незнакомца пользуясь тем, что люди их избегали.

— И как же лучший проводник оказался за стенами города?

— Я, я…я… — оборванец сперва стушевался, а затем, оглядевшись и убедившись, что здесь нет служивых, тихонько прошептал. — Я иногда занимаюсь контрабандой Лавандового Порошка.

Лавандовый Порошок пользовался широким спросом в борделях и злачных кабаках. Говорят, что даже некоторые Рыцари Духа пользовались им, чтобы ощутить ни с чем не сравнимое блаженство.

Различные бандиты использовали вот таких вот сорванцов-оборванцев, чтобы ввозить незаконное вещество в столицу.

— И почти попался.

— Нет, не попался! Я знал, что придет добрый дядя и спасет меня!

Фигура в балахоне замерла. Так резко, что мальчишка едва не исчез в людском море. Ветер раздувал полы черной накидки и мальчику показалось, что над ним раскинула свои крылья огромная, черная птица.

— Я не добрый, — почему-то показалось, будто голос звучал немного грустно. — Мне просто нужна твоя помощь.

— Л-л-ладно, — заикался мальчик.

За годы, проведенные в попытках выжить на недружелюбных улицах столицы, он научился различать с кем можно было «шутить», а с кем не стоило.

С человеком в черном балахоне не просто не стоило, а смертельно не стоило «шутить».

— Расскажи мне, что произошло за последние два года в столице, — фигура в балахоне обошла сорванца и направилась дальше по проспекту.

— Х-х-хорошо, — кивнул все еще заикающийся мальчишка. — С чего бы начать… Вот! Точно! Ты что-нибудь слышал о Пустошах.

— Да, — коротко ответил незнакомец.

— Тогда, ты должен знать, что два года назад туда отправились ученики со всей Империи, чтобы… Осторожно! — мальчик уже хотел оттолкнуть своего благодетеля в сторону, но этого не потребовалось.

Огромная, шестнадцатилапая рептилия, на которой ехали пустынники, сама отвернула в сторону от мужчины. Да так резко, что наездники едва не свалились.

Зверь, при этом, выглядел явно напуганным.

Такого мальчишка прежде еще никогда не видел…

— Чтобы что? — напомнил незнакомец.

— Что? Ах, да! — опомнился мальчишка. — В общем, они искали гробницу Императора Декатера и все его несметные сокровища, но что-то пошло не так. Одни говорят, что во время поисков ученики открыли врата демонов, другие — что кто-то из них сам вызвал несметные орды тварей.

— Прям таки орды?

— Огромные полчища! — мальчишка попытался развести руки в стороны, но вовремя понял, что его обхвата не хватит для наглядной демонстрации. — Такое количество, что моих волос на всем теле не хватило бы, чтобы их сосчитать.

Мужчина хмыкнул, чем явно задел сорванца за живое.

— Они уже начали расти не только на макушке! — с жаром произнес оборванец.

— Разумеется, — с той же насмешкой в голосе согласился незнакомец. — И что было дальше?

— Было сражение! Такое, о котором барды слагают песни, а менестрели неустанно разыгрывают представления на площадях. А еще, до сих пор среди народа ходят слухи, а черном мечнике, который повел испуганных солдат в битву. Вот только битва эта, –мальчик пожал плечами. — быстро закончилась. Воины в форте заснули, а когда проснулись — демоны уже исчезли.

— Прям таки и исчезли?

— Ага. Вот прям. ПУХ! И нет их.

— А барды об этом тоже поют.

— Нет, — улыбнулся парнишка. — об этом, почему-то, умалчивают.

Фигура опять хмыкнула.

— А что с тем черным мечником?

— Каким? Ах, с тем! Ну, говорят, его забрал с собой Великий Мечник Орун. Их, вроде как, даже видели на Горе Ненастий. Но вот уже как два года ни от одного ни от другого нет никаких вестей. Может и сгинули.

— Сгинули… — повторила фигура.

Почему-то мальчишке показалось, что она произнесла это с сожалением. Хотя, может, просто показалось.

— А что было потом?

Они как раз свернули в сторону самого оживленного проспекта. Люди гуськом тянулись по нему в сторону огромной Арены. Она имела вытянутую, продолговатую форму, но даже так — поражала воображение.

На её трибунах могли разместиться триста пятьдесят тысяч человек! А на песке подиума сражаться одновременно до двадцати тысяч участников.

Обычно эту Арену использовали на Городских Играх, проводимых едва ли не каждое десятилетие. Что, примерно, в сорок раз чаще, чем Турнир Двенадцати.

— Потом у нас прошли Военные Игры, — ответил мальчик. — В них приняли участи десять тысяч лучших учеников столицы и окрестностей. Многие из них стали известными на всю страну.

— К примеру?

— Ну, например, Гэлхад из клана Вечной Горы. Одним ударом, он отправил к праотцам личного ученика школы «Святого Неба». Сам же Гэлхад, заработав в Играх достаточное количество Очков Чести, смог получить технику медитации Императорского уровня!

— И как давно это произошло?

Мальчишка задумался и начал загибать пальцы.

— Ну, примерно три месяца назад. С тех пор он уединился в квартале своего клана и о нем больше никто не слышал.

Фигура продолжала идти напролом через толпу людей. Те лишь расходились от неё в разные стороны. Зрелище одновременно завораживало, но и немного пугало…

— Еще что расскажешь?

— Ну, например, самая главная фигура Игр. О ней… вернее — нем, говорила вся столица. Все же, он ведь из наших — ну, простолюдин, то есть, — тут же осекся мальчик. Он ведь не знал, кем был этот незнакомец. А вдруг — дворянин или, держи выше, аристократ. — Звали его, ну, зовут, то бишь, Эйненом Островитянином.

— И что же такого сделал этот Эйнен Островитянин?

— Что такого сделал Эйнен Островитянин?! Ой, прости, дядя, я забыл, что тебя не было в городе… Ну, он в одиночку пробился внутрь вражеского форта, захватил его, а затем удерживал в течении недели, пока подходили силы других учеников. Игры, кстати, проходили не так далеко от Даанатана, так что даже я мельком видел.

— А что с ним стало потом?

Мальчишка пожал плечами.

— Про него тоже уже два месяца ничего не слышали. Только ходят слухи, что он слишком часто пропадает в квартале Эльфов Зеленого Молота. Мол, — сорванец подмигнул, –старшая наследница Дора Марнил в нем души не чает, как и он в ней. Их, порой, видят вместе.

— Значит, Марнил… А что с самой наследницей?

— Да как и с остальными, — снова пожал плечами мальчик. — В Игра поучаствовали и обратно в свои кварталы. Они ведь, Игры то есть, закончились уже как с полгода. С тех пор столица как уснула. Все готовились к турнире. Тренировалось. Так что сложно сказать, кто сейчас сильнее, а кто слабее.

Фигура повернулась к мальчику. Тот сглотнул и вжал голову в плечи.

— А ты неплохо разбираешься.

— Еще бы! Я, вот, к примеру, сделал несколько ставок! Тебе тоже советую. Можно неплохо монет поднять. Вот выиграю и куплю себе технику медитации, а там, глядишь, и учеником стану! Может, даже, самого «Святого Неба». И, когда-нибудь, про меня тоже будут рассказывать в Даанатане.

Фигура вытянула руку. Мальчик закрыл глаза. Он ожидал, за столь наглый слова, получить звонкую оплеуху, но вместо этого его потрепали по волосам.

— Дерзай, — ответил мужчина.

Он положил в руки опешившего сорванца туго набитый кошель, а затем исчез среди толпы, проходящей внутрь Арены.

Туда можно было пройти только заплатив баснословную сумму в пять сотен Имперских монет, либо если зарегистрироваться в качестве участника.

— Ничего себе…

Мальчик посмотрел внутрь кошеля. Там лежало почти три десятка имперских монет! Целое состояние!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 737**

К полудню трибуны заполнились до отказа. Три с половиной сотни тысяч самых разных людей, принадлежащих десяткам и сотням народностей, заняли свои места в ожидании зрелища.

Зрелища, которое не каждому удается застать в своей жизни. Все же, Турнир Двенадцати проводился крайне редко.

Слишком много трудностей с его организацией ложилось на плечи Магистрата. Хотя, прибыль, которую получала казна, просто потрясала.

С одних лишь билетов на Арену казна получила целых сто семьдесят пять миллионов имперских монет! Это составляло, без малого, восемь процентов её ежегодного дохода!

И это не учитывая всей сопутствующей Турниры прибыли. Многие аристократы оценивали доход едва ли не в четверть миллиарда имперских монет, а прибыль в десяти миллионов.

Постепенно на песке арены собирались адепты. Самых разных народностей и национальностей. Начиная с далеких жителей равнин, которые слыли лучшими дрессировщиками и заканчивая жителями бескрайнего ледяного севера.

Впрочем, что-то и объединяло. А именно — ступень силы.

В основном — Рыцари Духа. Но здесь можно было встретить и Небесных Солдат и Повелителей. Правда и тех и других — лишь единицы.

Участие в Турнире Двенадцати имело свои строгие возрастные ограничения. Костный возраст участника не должен был превышать тридцати лет, что разом отсекало все старшие поколения.

Впрочем, никто не оспаривал такое решение ибо оно существовало с самого начала проведения Турнира.

Когда адептов собралось уже пот тридцать сотен, ударили барабаны. Следом за этим начали закрываться тяжелые створки Арены, сквозь которые и входили будущие претенденты.

Турнир должен был начаться в полдень и любой, кто опоздал, лишался единственного в жизни шанса посостязаться за главный приз.

А ведь именно за ним сюда и прибыли все эти адепты…

— Смотрите, смотрите, это Старший Наследник дома Хищных Клинков.

— Проклятье, и действительно… когда это выскочка успел стать Повелителем средней стадии?!

— Выскочка?! Да что ты понимаешь! Он владеет Императорской боевой техникой!

— Ха! Что твоя техника, если, посмотри, там стоит Гэлхад из клана Вечной Горы со своим старшим братом. Говорят, один из них может на равных биться с Повелителями, а другой — с Безымянными…

Подобные разговоры не стихали на трибунах. Тысячи людей обсуждали своих фаворитов. Разумеется, больше всего внимания уделялось Семи Великим кланам.

Тарезам, Вечной Горе, Хищным Клинкам, Зеленому Молоту, Геранам, Ядовитому Плющу и Небесному Ветру.

— Не может быть… они все же пришли!

— Демоны и боги! Не думал, что я хоть когда-нибудь их увижу!

— Вы два идиота! Ни один Турнир Двенадцати без них не обходился!

Взгляды десятков тысяч людей были прикованы к двум группам адептов, стоящих слегка поодаль от остальных претендентов.

Первые носили голубые, подвязанными золотыми поясами, одежды. Лица каждого их них были украшены татуировками того же цвета. У кого-то узор начинался над бровью и заканчивался аж на скуле, формируя тем самым лунный полумесяц.

У других он не доходил и до виска. У кого-то, спускался до щеки.

Слухи утверждали, что именно так, при помощи татуировки, ранжировала своих учеников секта Лунного Света. Одна из двух, уединенных и не вмешивающихся в жизнь страны, сект.

Говорят, её сила находилась на уровне с тремя лучшими школами Даанатана — Быстрой Мечтой, Талой Водой и великой школой «Святого Неба».

Правда сейчас среди адептов не так уж много блестело на солнце медальонов школы. Все аристократы, кто учился в них, сняли знаки отличия школ и облачились в одежды кланов.

Так что конкретно от школ выступали разве что дворяне и редкие самородки-простолюдины.

Вторая же группа, полностью облаченные в красное, выбритые налысо и с серьгами в ушах, принадлежали к секте Последнего Дня.

Второй изолированной секте, обладавшей невероятными денежными средствами, знаниями и личной силой.

— Демоновы сектанты, — послышалось с трибун. — Вы так и будете сидеть в своих горах и ущельях, когда к нам придет война?!

— Убирайтесь отсюда!

— Мы вам не рады!

— Выскочки и самозванцы!

— Где вы были, когда на Даанатан напали убийцы!

С трубин едва было не полетели тухлые овощи, но потратившие пять сотен монет на входной билет относились к сословию, которое вряд ли носило с собой тухлятину. Так что единственное, что летело в сектантов — слова ненависти и оскорбления.

Те сносили их со стоическим хладнокровием.

Все это видел и почти даже слышал мальчишка оборванец, забравшийся на крышу одного из небесных портов. Там уже стаями сидели другие уличные бродяги. Они жевали яблоки и наслаждались бесплатным зрелищем.

— Где же… где же… — мальчишка шарил взглядом по рядам претендентов. А затем, наконец, увидел знакомую фигуру в черном балахоне. — Вот ты где! Давай, дядя, удачи тебе!

А затем все звуки словно отсекло. Смолкли барабаны и трубы. В центре трибун, в высокой ложе, раздвинулся занавес.

Многие из мальчишек, кто грыз яблоки, едва ими не подавились. В первый и, скорее всего, в последний раз в жизни, они видели перед собой этого человека.

Сильнейшего и могущественнейшего существа в стране.

Самого Императора!

Он был одет в красные одежды, а позади него стелился широкий и длинный шлейф. На поясе у него висело два меча — один с белой рукоятью, а другой с черной.

Он выглядел как мужчина сорока лет. С волевым, квадратным подбородком, выдающимися скулами, низким лбом, густыми бровями и тяжелым, убийственным взглядом.

Левая половина его волос были седыми и напоминали собой снег, а правая — черными, как безлунная ночь.

По центру лба Император вилась алая татуировка, чем-то напоминающая одновременно и иероглиф, и какого-то змея.

— Рад приветствовать вас, мои верные подданные, на юбилейном, сотом Турнире Двенадцати!

Голос Императора громом разлетался над ареной и, казалось, распространялся над всей столицей.

— Сегодня, в первый день состязаний, мы удостоимся чести лицезреть лучших из молодого поколения. Поприветствуем наших героев и будущее государства!

Трибуны взорвались аплодисментами, а тридцать тысяч состязающихся адептов трижды хором грохнули: «Хранят Боги Императора!».

— Перед началом состязаний, я бы хотел поприветствовать наших гостей! — в ложе, вместе с Императорам, присутствовало еще несколько десятков людей.

Император начал их представлять. И каждое представление народ встречал аплодисментами.

Семерых из них было довольно легко узнать — главы Великих Кланов. Еще двое, судя по характерному внешнему виду, являлись главами сект.

— Посол Империи Чавери! — представил Импертор одного из высоких, худых гостей. Тот помахал рукой гостям и поклонился Императору. — Посол Империи Газаргас!

Полная противоположность первому, тучный, потный, лысый старичок даже не стал пытаться подняться из удобного кресла.

Всего послов, находящихся в ложе, насчитывалось пятеро. Понятное дело, среди них не обнаружилось посла Ласкана,с которым вот-вот, и в этом уже никто не сомневался, должна была начаться война.

— Хотел бы сказать пару слов о награде за турнир. В этот, юбилейный, сотый турнир, она будет богаче, чем когда-либо прежде. Занявший третье место сможет посетить сокровищницу Дарнаса и выбрать один артефакт… Божественного уровня!

Трибуны встретили это громкими криками и аплодисментами. Божественный артефакт… говорят, раньше эту легендарную, бесценную вещь давали только за первое место, а сейчас, получается…

— Второе место будет вознаграждено древней техникой медитации. Её первым томом! Его хватит, чтобы адепт смог без особых затруднений добраться до развитой стадии… Безымянной ступени!

На этот раз трибуны не кричали. Они шептались. Что такое техника медитации, ведущая первым томом к Безымянной стадии? Это, ко всем демонам и богам, нечто, что стоит дороже, чем весь военный флот, в данный момент находящийся в небе над Дарнасом!

— Тот же, кто добьется Чемпионство в нынешнем турнире, будет удостоен высшей из наград! — Император, повернувшись к единственной, не представленной народу фигуре, внезапно… слегка склонил голову.

Трибуны замерли.

Казалось, вся столица замерла.

Император кому-то кланялся?! Что же это было за существо.

— Я рад представить вам несравненного Мастера Боевых Искусств, мощь и мудрость которого далекого превосходит границы понимания пути развития, что есть в любой из семи империй. И тот, кто станет Чемпионом, станет учеником этого непревзойденного Мастера.

Только сейчас трибуны попытались рассмотреть сидевшего по правую руку от императора мужчину. Но, увы, в нем не было ничего примечательного. Обычные одежды, полное отсутствие украшений и волосы, стянутые в хвост.

Разве что — он носил странную шляпу, а его зрачки в его глазах больше напоминали веретена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 738**

Ударили барабаны. Открылись противоположные входным врата. Тяжелые створки, каждый прут в которых был толщиной с запястье взрослого человека, исчезли в каменном своде лабиринта коридоров.

Мальчик вжался в шпиль небесного порта. Он смотрел на людей, выходивших на песок арене. Самого разного внешнего вида — от белых, как снег, до смуглых, как черненая медь. Разного пола и уровня силы.

Все они встали напротив тридцати тысяч адептов. Гордые, с высоко поднятыми головами, они рассматривали ряды претендентов и в их взглядах не присутствовало ровно никаких эмоций.

В этих господах легко угадывались судьи. Получалось — что по одному судье на каждую тысячу претендентов. Хотя один, в итоге, никуда не распределялся.

Из тридцати одного адепта, одетых в белые одежды, выделялся старик. Сухой и сгорбленный, он опирался на витую, деревянную трость. Вот только его взгляд был твердым, как скала.

А трость, без которой, казалось, он не то, что упадет, а прахом развеется по ветру –выглядела в его руках грозным оружием.

— Перед вами, — вот только голос его гремел ничуть не тише, чем голос самого императора. — Камни Силы.

Одновременно со словами старика на арене начало происходить что-то невероятное. Земля задрожала. Адепты, понимая что к чему, начали постепенно смещаться в разные стороны и формировать группы.

В каждой такой группе находилось по сотне человек.

Мальчик не сводил глаз с незнакомца в черном балахоне. Поэтому он пропустил момент, когда под ногами адептов из-под песка начали подниматься подиумы.

Широкие, просторные, всего их было около трех сот. Ровно такое количество, чтобы уместились все группы.

— Итак, — старик слегка ударил тростью по земле. Но грохот, вызванный этим простым движением, был слышен даже не окраине столицы. — Этот, самый первый раунд, отсеит тех из вас, кто пришел сюда из любопытства и не имеет должной силы. Надеюсь, таких будет немного.

Адепты, повернувшись к старику, хором грохнули:

— Достопочтенный ректор «Святого Неба»! — а затем так же синхронно поклонились.

Мальчишка в очередной раз чуть было яблоком не подавился.

— Проклятье, — выругался кто-то рядом. — я как-то совсем иначе себе ректора небесных представлял.

— Я тоже, — протянула статная девушка. Мальчишка сходу догадался, где эта девица могла работать… — Думала, он более… аппетитный.

С очередным хрустом яблока, сорванец вернулся к наблюдению за ареной.

— Испытание одновременно простейшее из всех, что вас ожидают, но в то же время — самое показательное, — старик кивнул одному из судей. Тот вытянул перед собой руки и что-то прошептал. В ту же секунду земля вновь задрожала и из-под неё поползли громоздкие, черные камни. Они буквально впитывали лучи солнца и создавали вокруг себя ореол мрака. — Некоторые из вас могут узнать в них Камни Силы. Но, для тех, кто видит впервые, поясню. Эти камни способны поглощать энергию, а наши достопочтенные артефакторы дорабатывают их таким образом, чтобы они могли продемонстрировать уровень силы поглощенной энергии.

Тот самый судья, который и поднял из-под земли артефакты, подошел к ближайшему и легонько хлопнул по ней ладонью.

Камень, в месте удара, вспыхнул зеленым светом, который уже спустя несколько мгновений рассеялся внутри артефакта.

— Артефакты, которые вы видите перед собой, созданы таким образом, чтобы отображать уровень силы, превышающий или находящийся на начальной стадии Рыцаря Духа. Зеленый — самый слабый. Синий — посильнее. Фиолетовый — это уровень Пикового Рыцаря Духа. Красный — сила, сравнимая с начальным уровнем Повелителя. Оранжевый и Коричневый — уровни, которые сложно определить в рамках ступени Повелителя.

Тот же самый судья, обнажив изогнутую саблю, на развороте отправил в сторону камня полосу энергии. Мальчишка, находящийся на расстоянии в почти километр от происходящего, почувствовал как сердце сжало что-то жуткое и смертоносное.

Полоса энергии, созданная секущей кромкой сабли, оплела черный камень, а затем исчезла внутри него. Тот ответил тем, что вспыхнул на несколько секунд красным свечением, а затем потух.

Некоторое из зрителей зааплодировали, а кто-то даже вспомнил как зовут этого судью. Кажется, если мальчишка правильно расслышал, он принадлежал клану Ядовитого Плюща — лучшим алхимикам всего Дарнаса.

Многие из зрителей, кто тоже это слышал, тут же проявили свое недовольство тем, что турнир будет судить один из аристократов.

Они были целиком и полностью уверены, что тот не постесняется, в подходящий момент, подсудить своим соклановцам.

— Чтобы пройти в следующий тур, вам нужно заставить Камень Силы загореться синим цветом. На это у каждого есть только одна попытка, — старик повернулся к Императору и слегка склонил голову. Он был одним из немногих людей, кто имел право не выполнять полный поклон в адрес Его Императорского Величества. Последний, сидя на богатом троне в центре ложи, позволительно кивнул. — С благословлением богов, начнем первое испытание Турнира Двенадцати!

Старик ударил тростью по песку. На этот раз вместе с грохотом по арене прокатилась воздушная волна. Такой силы и мощи, что некоторые зрители прикрывали глаза и пытались удержать свои прически и одежды.

Мальчишка, даже на таком расстоянии, крепче схватился за шпиль небесного порта. Он едва было не сорвался. Хотя, не всем так повезло, как ему.

Та самая девочка, не удержавшись, соскользнула вниз, но её вовремя подхватил один из старших парней.

— Спасибо, — улыбнулась молодая жрица любви и прижалась к юноше. — Вечером можем вместе прогуляться.

Тот шумно, под аккомпанемент всеобщего смеха, сглотнул и как-то дергано кивнул.

Мальчишка фыркнул, откусил от яблока, и продолжил наблюдать за турниром.

Старик, оказавшийся ректором лучшей школы боевых искусств всего Дарнаса, отошел в сторону и уселся на простой табурет.

По сравнению с троном императора или креслами глав семи домов, послов и Патриархов сект, тот выглядел даже проще, чем самодельная табуретка.

— Смотрите, смотрите, — слышалось с «ближайших» к мальчишке рядов. — Это Торвульд Медведь. Говорят, он в одиночку прошел все северные земли. И сражался с Ледяными Духами и Гигантами.

— Да-да, я слышал про него. Настоящий герой севера. Говорят, он один стоит троих Рыцарей Духа развитой стадии.

В одной из групп вперед вышел самый, пожалуй, большой человек, которого когда-либо видел мальчишка.

— Может в нем есть немного крови Вечной Горы? — засмеялись зрители

Не подозревать подобного было просто невозможно. Кузнецы Вечной Горы, как знал мальчишка, являлись потомками равнинных великанов — древней, давно вымершей расы. И именно благодаря своей крови они могли достигать совершенно невероятных размеров как в росте (до двух с половиной метров), так и по объему мышц.

Этот же, покрытый шрамами, златовласый и голубоглазый воин, ростом был не меньше двух метров, двадцати сантиметров. При этом его плечи казалось ледниковыми валунами, а ноги — стволами молодых деревьев.

В руках он держал боевой топор. Оружие, которое действительно ценилось среди аристократов Вечной Горы.

Когда северянин, закутанный в меха, вышел вперед перед адептами, то за его спиной мгновенно вспыхнул дух. Огромный, закованный в ледяную, кристаллическую броню, медведь.

— Слышал я о таком, — послышалось на трибунах зрителей. — Промежуточный вариант между духом-зверем и духом-оружием.

— Да? — удивился кто-то из соседей. — Никогда не слышал о подобном.

— Он достаточно редок.

— Удивительно. Третий век живу, а никогда не слышал… мир боевых искусств воистину велик.

Торвульд Медведь, оправдывая свое прозвище, размахнулся топором и с силой опустил его перед собой. Белый поток энергии, созданный рубящим ударом, буквально заморозил часть арены, а затем двумя медвежьими лапами рубанул по артефакту.

Потянулись томительные секунды ожидания, а затем, под смех и удивленные выдохи трибун, камень на пару мгновений вспыхнул едва заметным, слабеньким синим сиянием.

Сказать, что Торвульд был удивлен — не сказать ничего. Отозвав своего духа, он с удивлением смотрел на собственные руки и топор.

— Проходишь, — один из судей сделал пару пометок в длинном пергаментном свитке. — Но если тебе дорога твоя жизнь, то с такой силой я бы посоветовал добровольно выйти из соревнования.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 739**

После Торвульда потянулась вереница адептов. Практически абсолютное большинств из них составляли именно Рыцари Духа.

Призывая самых разнообразных духов, начиная от простых Духов-Зверей и заканчивая Духами-Иероглифами, вызывавшими у зрителей, судей и главов кланов настоящий ажиотаж, они пробовали свои силы на Камнях Силы.

К удивлению мальчишки, да и зрителей, занимавших трибуны арены, не все могли, как Торвульд, заставить камень хоть ненадолго засиять синим цветом.

Были такие даже из числа тех, чьи имена оказались знакомы зрителям. Например — Тулепс с равнин. Лучник, который прославился благодаря своему участию в конфликтах на границе с Ласканом. Говорят, одним выстрелом, он смог поразить сразу дюжину противников.

Но этого, вкупе с Духом-Соколом, не хватило ему, чтобы тем же выстрелом заставить камень вспыхнуть синим. Более того — артефакт и вовсе ответил на попытку абсолютным «молчанием».

Лучник, понурившись, поплелся в обратно с арены стороны. Зрители, к удивлению мальчика, провожали его не смехом или улюлюканьем, а выкриками поддержки и пожеланий стать сильнее.

Все же, к военным и адептам, участвовавшим в битвах на восточной границе, в последнее время складывалось совсем иное отношение. Их, без всякого сомнения, уважали. Уважали за то, что бились и рисковали своей жизнью для того, чтобы этого не приходилось делать остальным.

Во всяком случае — пока что.

Наконец, в дальней от мальчишки группе (для того, чтобы лучше видеть, он достал самодельную подзорную трубу, сделанную из разбитой винной бутылки) вперед вышла одна из центральных фигур всего турнира.

Сорванец впервые смог рассмотреть человека, которого в столице знали многие. Это был, без всякого сомнения, старший наследник дома Хищных Клинков.

— Демоны и боги, это ведь Ларис Динос, — понеслось над трибунами. — Погодите, разве он не был Повелителем начальной стадии?

— Был.

— И действительно — был. Теперь он Повелитель средней стадии!

— Интересно, в какую сумму его отцу обошелся такой быстрый прогресс сына? Всего за полгода от начальной, до средней стадии Повелителя.

— А помните, глава Хищных Клинков выставил два фрегата клана на продажу? Вот вам и ответ — во сколько ему это обошлось.

— Проклятье… Нет, ну вы подумайте, два фрегата ради силы сынка… Прошлый глава такого бы никогда…

— Замолчи, — мальчишка увидел, как сосед говорившего прикрыл тому рот ладонью. — Или ты хочешь, возвращаясь в гостиницу, пропасть без вести? Такие слова ни тебя, ни меня до хорошего не доведут.

Разумеется, мальчик не слышал разговора двух зрителей. Но жизнь на улице научила его многим полезным умениям. В том числе и чтению по губам.

А еще тому, что некоторые слова действительно не стоило произносить. Простое упоминание предыдущего главы дома Хищных Клинков в лучшем свете, чем нынешнего, могло заставить человека исчезнуть из города.

Без следа.

И никто искать не будет.

А если будет, то повторит судьбу того, кого пытался отыскать…

Ларис Динос выглядел точно так же, как рассказывали про него истории. Высокий, лощеный, одетый в столь дорогие одежды, что пара ласкутов подобной ткани, после продажи, могла бы годами кормить целый крестьянский поселок.

В каждом движении Лариса, в каждом повороте его прекрасного лица и качании на ветру ухоженных, блестящих, белесых волос, во всем этом чувствовалась стать и высокородность.

Будто существо из иного мира — не иначе.

Он выглядел как ожившая скульптура. Без единого изъяна. Прекрасный, как сын солнца.

Неудивительно, что по трибунам понеслись мечтающие женские вздохи. И не только девичьи… многие из женщин, даже несмотря на присутствие рядом своих мужей, не смогли сдержать своих эмоций.

— С такого я бы и денег не взяла, — не удержалась та самая девчонка, которая недавно… действительно не удержалась. — Да что там — я бы ему сама заплатила.

— Боюсь, милочка, — хмыкнул самый старший из парней. — у тебя столько денег никогда не было и не будет.

Молодая шлюха никак это не прокоментировала. Лишь продолжила с жадность, сквозь одну из самодельных подзорных труб, разглядывать Лариса Диноса.

— А помните, он проиграл наследнику Тарезов? — понеслось над трибунами.

— Да, только что-то его не видно.

— Наверное, выжидает.

Было видно, как упоминание старшего наследника Тарезов, так же учившегося в школе «Святого Неба» и одолевшего Лариса в поединке, сильно повлияло на последнего. Он, к неожиданно возникшему удовольствию мальчишки, даже сбился с шага.

Впрочем, он бы не был старшим наследником клана аристократов, если бы не умел быстро взять себя в руки.

Встав напротив камня, Ларис лениво взмахнул длинным, узким, лишенным гарды клинком. Мальчик где-то слышал, что такими сложнее фехтовать, но их удары быстры, а проникающая сила (чтобы это не значило) велика.

Камень, после удара, вспыхнул ярким, синим светом и погас.

— Умно, — послышалось на трибунах. — Он не собирается демонстрировать противникам свою силу.

— Возможно это именно то, о чем говорил ректор…

— Да, испытание не так уж и просто.

Мальчик, слыша отголоски этих переговоров, постепенно понимал что к чему. Кажущееся на первый взгляд простым испытание, на деле имело в себе множество подводных камней.

Например тот, кто и без того был известен благодаря своей силе, мог прикинуться слабачком. Например — с чего вдруг все решили, что Торвульд Медведь действительно использовал свой лучший удар?

С другой стороны, были такие, как Ларис Динос, они нисколько не сомневались в своем могуществе, но… Не хотели, чтобы их возможные противники заранее знали, на что им стоит рассчитывать.

А еще, были такие, как старший наследник клана Вечной Горы…

— Смотрите, разве это не Боливар из Вечной Горы?

Взгляды Страница 1 множества зрителей, в том числе и глав кланов, сидевших в ложе, были прикованы к могучему молодому мужчине.

Ростом почти ровно два с половиной метра, он плечами был так широк, что мальчишка сомневался, чтобы простые дверные проемы могли пропустить его через себя.

Наверняка он заходил в здания боком…

В руках он держал огромный, тяжелый молот. При этом каждый шаг его колонно-подобных ног оставлял за ним следы стоп. Глубоких и отчетливых.

Подойдя, так же как и Ларис Динос, вплотную к своему камню, он намеренно повернулся к старшему наследнику Хищных Клинков.

— Ларис! — выкрикнул он привлекая внимание Диноса. — А не слабоват ли для турнира? Может, лучше, пойдешь и дальше возиться со своими двоюродными братьями?

Мальчишка даже на таком расстоянии видел, как заиграли желваки наследника дома мечников.

— Не много ли ты себе позволяешь, Боливар? — прошипел прекрасный юноша. — Язык слишком длинный?

— Скорее это у тебя что-то слишком короткое, — громогласно засмеялся великан.

Не дожидаясь ответной ремарки, он, не глядя, наотмашь, одной рукой, не призывая духа, ударил по Камню Силы. От столкновения закричали ближайшие к трибуне зрители. Волна силы, разошедшаяся от простого взмаха молота гиганта Вечной Горы, буквально вырыла в песке арены глубокую впадину.

В следующее мгновение артефакт засиял ярким, оранжевым светом.

— Проклятье…

— Я слышал легенды о силы воинов Вечной Горы, но такое…

Судьи, первыми очнувшиеся после, казалось бы, будничного удара великана, парой заклинаний привели арену в порядок и отправили гогочущего гиганта в зону для прошедших испытание.

— А она стала красивей…

— Все равно и в подметки не годится дочери главы Небесного Ветра.

— Вот только по силе здесь вряд ли найдется так уж много адептов, которые могли бы с ней сравниться.

— Ты забываешь о сектах, военных и многих, кто все эти годы жил в уединении. Может мы еще увидем гениев,о которых ничего не слышали.

— Ну, во всяком случае, об этом гении мы наслышаны.

Зрители обсуждали вышедшую вперед Анис Динос. Она была одета в простую черную юбку, узкую блузку, открывавшую живот и спину. В волосах у неё золотом и изумрудами сверкала странная цепь. В руках она держала такой же, как у двоюродного брата, клинок.

Некогда старшая наследница клана мечников, ныне — слуга родного, младшего брата.

Встав напротив камня силы, она положила ладонь на рукоять меча. Её темные, острые, как сам клинок, глаза повернулись к центральной ложе. Туда, где сидел её дядя.

Мальчишке показалось, что она слегка дернула рукой, но, скорее всего ему действительно просто показалось.

Девушка убрала ладонь с рукояти и, развернувшись, отправилась в сторону зоны для прошедших испытание.

— Постойте, леди, вы…

Судья, следивший за её группой, сделал шаг в сторону Анис. Стоило ему сдвинуться с места, как трибуны зрителей ахнули.

Простого движения судьи хватило, чтобы находившийся в равновесии камень задрожал, а затем начал обсыпаться. На нем появились глубокие царапины. Они формировали сложный узор, сплетаясь и разделяясь на несколько.

Мальчик даже сосчитать не смог, сколько ударов успела нанести девушка за то время, что потребовалось сорванцу, чтобы моргнуть.

— Говорят, Анис Динос получила в Пустошах одно из сокровищ императора Декатера, –зашептались пришедшие в себя зрители.

— Без всякого сомнения, она одна из тех, кто будет фаворитом в этом турнире.

Мальчик же не обращал внимание не шепот и переговоры зрителей. Он смотрел на то, как к камню подходит незнакомец в черном балахоне.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 740**

Откинув полу плаща, спасший беспризорника мужчина, обнажил странный, черный меч.

— Не может быть…

— Это действительно он?

— Вы о ком?

— Разве вы не слышали?

— Да, проклятье, про кого?

— Пром мечника, носящего черную броню, созданную из тумана и меч, который может сожрать вашу душу. Говорят он бился с орками в степях Ласкана, а затем повел за собой в битву воинов против орды Демонов. Я слышал, что он стал учеником самого Великого Мечника Оруна, а затем они оба сгинули в Горах Ненастий.

— Проклятье…

По трибунам пошла волна шепотков, а мальчик лишь повторял:

\* \* \*

— А твоя племянница хороша, мой старый друг.

Император, наблюдавший за ходом турнира, повернулся к главе клана Хищных Клинков. Тот, поклонившись своему правителю, спокойно и мягко ответил:

— Благодарю вас, мой Император, за столь лестные слова в адрес моей семьи, — мысленно же при этом добавил: «Древнее чудовище… Лучше бы ты сгинул в том походе в Страну Драконов! Тогда мы бы выбрали другого Императора… того, кто не стал бы склонять голову перед этими зверьми».

Украдкой глава Хищных Клинков посмотрел в сторону того, кого Император представил как Мастера. На деле же это был никто иной, как ответственный за Империю Дарнас –помощник Министра из Страны Драконов.

Существо, которое могло на равных биться с любым из тех, кто сидел в этой ложе. Но самое ужасное, оно даже не являлось при этом часть рода человеческого и родственных рас.

Лишь приняло их облик.

Демонова рептилия…

Человек-Дракон, в свою очередь, повернулся к главе Хищных Клинков. Одного взгляда этих янтарных, с вертикальными зрачками глаз, хватило, чтобы мечник непроизвольно потянулся к своему оружию.

Благо он вовремя взял себя в руки и замер.

— Не стоит, мой друг, не стоит, — широко и тепло улыбнулся Император. — Твоя семья всегда славилась величайшими мечниками.

Мысленно же Император добавил: «Кровавый братоубийца… как же далеко ты готов зайти ради власти? Что же, я пережил десятки таких как ты. Только сделай шаг в мою сторону и я уничтожу весь клан Хищных Клинков, а из твоего черепа сделаю себе новую чашу для вина».

— Интересный юноша, — внезапно произнес посланник страны Драконов.

Его неожиданная ремарка привлекла внимание всех, кто находился в ложе.

— Вы, достопочтенный Мастер, про мальчишку в черном? — еще одна неожиданность — в диалог решил вступить Король Эльфов.

Все присутствующие хорошо знали главу дома Зеленого Молота как человека… то есть –эльфа, который считал себя едва ли не равным Императору. И вел себя соответствующе.

Подобное обращение из его уст звучало несколько неожиданно.

\* \* \*

Небо рассекла вспышка черного света, а мальчишка едва не сорвался с небесного порта. Он с такой радостью встретил успех своего знакомого незнакомца, что почти повторил участь молодой жрицы любви.

Удар черного света, подтвердивший догадки зрителей в том, что перед ними тот самый, обретший несколько лет назад небольшую известность, черный мечник.

Ученик Оруна.

— Наверное он не хочет демонстрировать свои истинные возможности, — протянул один из зрителей.

На камне постепенно затухал яркий, синий свет.

— Да, скорее всего это именно так.

— В конце концов — это ведь ученик Оруна. Великого Мечника. Говорят, даже Император обладает равными с ним…

В очередной раз говорившему заткнул рот его сосед.

— Ты совсем с ума сошел? Если про Хищных Клинков нельзя говорить, то про Императорскую семью даже думать не стоит!

Мальчишка, наблюдавший за этим через подзорную трубу, только улыбнулся.

— Кстати, по традиции Наследник Императора должен участвовать в турнире. Вы его видите?

— Да его никто, кроме аристократов и не опознает, — отмахнулся один из соседей зрителя. –Так что вплоть до последних дней Турнире можешь и не стараться его вычислить. Вряд ли у тебя получился.

— Не только его…

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что я слышал, будто не только сын Императора участвует в Турнире ДВеннацдати, но и его дочь.

— Эта сумасшедшая? Она еще не оставила свои притязания на престол?

— Именно она.

— Глупая девка, — фыркнул зритель. Кажется, он забыл собственное предупреждение на тему, что не стоит высказываться о семье Императора. — Женщина Император? Такого ни в одной Империи еще не было.

— Не было, — согласились рядом. — Но вы знаете закон — трон займет сильнейший представитель Императорской семьи. И она не оставит своих ппоыток надеть корону.

— Если у неё получится, видят боги, я переду в Ласкан! Хоть в качестве раба, хоть в роли ишака! Но кланяться какой-то девке я не стану, пусть и Императорской крови, не стану!

— Ну и дурак.

Мальчишка отвлекся от разговоры зрителей и вернулся к наблюдению за происходящим на многочисленных аренах. Кто-то вылетал, так и не сумев заставить камень хоть как-то отреагировать на удар. Кто-то просил и даже умолял судей дать ему еще один шанс — у таких, обычно, камень сиял зеленым.

Но большинство, все-таки, умудрялись зажечь артефакт синим. Некоторые — и другими цветами. Но чем ближе к заветному коричневому, тем меньше разноцветных камней появлялось.

Более того — никто, с самого начала испытания, так и не смог зажечь артефакт коричневым. Более того — рекорд Анис Динос, без малого — повредившей артефакт, оставался не побит.

Зрителя рассуждали на тему, что ни кто не хочет демонстрировать свои истинные возможности, а Анис попросту решила таким образом «напомнить о себе». Кто-то даже назвал это «отменным плевком в любимого дядю». От остряка, почему-то, все сразу отодвинулись.

А когда мальчишка повернулся к нему еще раз — странное дело, найти остряка не смог. От этого у него по спине пробежали мурашки…

Спустя несколько часов, наполненных вспышками от самых разных техник и ударов, сиянием множества духов и статью тысяч адептов, первое испытание закончилось.

Из тридцати тысяч изначальных участников, на песке осталось около двадцати шести тысяч. Как и говорил старик ректор — первое испытание не так уж и сильно повлияло на количество претендентов.

Зато показало множество известных личностей. Среди них был и герой всех простолюдинов столицы — Эйнен Островитянин.

Он, правда, банальным тычком копья заставил камень вспыхнуть синим и с этим удалился.

— На этом первое испытание я объявляю завершенным.

Ректор стукнул своей тростью о песок и камни-артефакты втянулись под песок. Остальные судьи, ураганами пронесясь по аренам, быстро привели их в порядок. А затем, вокруг каждой, поднялось несколько волшебных иероглифов.

Они сформировали нечто вроде купола.

— Второй этап, на котором мы закончим первый день турнира, — продолжил старик. –призван сократить ваше количество вдвое. Вы все, перейдя в зону для прошедших первый этап, получили номер своей арены. Теперь, пожалуйста, в порядке очереди, пройди на неё сразитесь с противником.

Мальчишка буквально вжался в линзу окуляра. Всего «миниатюрных» арен над песком возвышалось три сотни. Так что ровно вдвое больше адептов поднялись по лестницам, прошли сквозь купола и встали друг напротив друга.

Среди них был и мечник в черном балахоне.

— Давай… покажи ему, что такое воин Битвы за Пустоши! — в сердца выкрикнул мальчик.

Только прозвенел сигнальный гонг, как привелкая внимание трибун, мечник в черном балахоне взмахнул своим странным, черным клинком и выкрикнул:

— Удар Черного Меча!

С его лезвия сорвался бушующий поток черной энергии. Она, раскрываясь пастью дракона, обрушилась на стоявшего неподвижно противника.

Тот, от всеобъемлющей силы атаки соперника, оказался буквально парализован. Совсем как тот солдат на воротах.

Черный дракон поглотил фигуру, а трибуны взорвались аплодисментами. Меньшего, от ученика самого Оруна, она и не ждали.

— Любопытно, — протянул сидевший в ложе Мастер-Дракон, но этого, мальчишка, разумеется не видел и не слышал. Его взгляд был прикован происходящему на арене.

Удар, создавший черного дракона, продолжал бушевать. Он был настолько могучим, что заставлял волшебные иероглифы вспыхивать ярче и напитывать щит все большим количеством силы.

А затем все стихло.

Черный дракон исчез.

Иероглифы померкли.

Трибуны смолкли.

В центре недавнего шторма силы стоял абсолютно невредимый адепт.

— Это из-за ставок, что ли? — прочитал по губам мальчик.

Адепт, даже не поцарапанный столь мощным ударом, стоял со скрещенными на оголенной груди руками. Его старые, простые, тысячу раз штопанные, но чистые и ухоженные одежды не скрывали сотен шрамов на смуглой, почти бронзовой коже.

Многие из них были столь ужасными, что мальчик невольно сглотнул.

Левую часть его груди покрывала круглая, черная татуировка. Она была настолько объемной, что покрывала всю грудную мышцу и доходила вплоть до предплечья.

При этом его правая рука была полностью покрыта другой — алой татуировкой. Сотни древних символов сливались воедино, порождая узор, который мальчик никак не мог распознать.

Во всклоченных волосах небрежного мечника качались на ветру перья и фенечки.

— Т-т-т-ты… но я с-с-слышал, что т-т-т-ты, умер! — незнакомец в черном балахоне, заикаясь, попятился назад.

Странный мечник при этом поежился.

— Поверь мне, были такие моменты, когда я тоже так думал… Впрочем, неважно, — синие глаза странного адепта вспыхнули ярким светом.

В воздухе сформировался призрачный, прозрачный клинок. Он ударил наискосок по груди незнакомца и выбросил того с арены.

Тут же судья, следивший за боем, поднял флаг и произнес.

— Победа за Хаджаром Дарханом. Школа «Святого Неба»!

— Хаджар Дархан… — понеслось по трибунам. — Разве не так зовут черного мечника?

Мальчишка, да и многие из зрителей, не могли поверить своим глазам. А Хаджар уже пускался по ступеням вниз, где, среди прочих адептов, его ждал Эйнен Островитянин.

Двое крепко обнялись и скрылись вместе в толпе.

Мальчик так и не понял, что именно он увидел.

Невольно переведя подзорную трубу на ложу, он увидел как представленный Император Мастер тихо, одними губами, повторил:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 741**

Ресторан «Камень Солнца» считался вторым в городе, после «Вечного Пруда». Увы, последний, который Хаджар так и не успел в полной мере оценить, был разрушен убийцами и членами Ордена Ворона.

Фанатики, ведущие свой род от первого из Дарханов, от него и камня не оставили. А те, кто делали этот ресторан известным на весь Даанатан — повара, не пережили той ночной атаки.

Как не пережил её и Прайс Геран…

— Официант! — гаркнул Хаджар. К нему тут же подлетела миловидная девчушка лет шестнадцати. Цветущая и пахнущая жизнью…

Хаджар замотал головой.

Проклятый Орун…

— Что бы вы хотели, достопочтенный ученик школы «Святого Неба»? — девушка низко поклонилась.

В её широком декольте показались две белых, упругих и крепких белесых полусферы. Хаджар мысленно уже…

С размаху влепив себе пощечину и процедив несколько проклятий в адрес своего «наставника», он начал перечислять:

— Жаренного кабана, рагу из крольчатины, мясной суп, две бутылки лучшего вина, сдобные булочки и что-нибудь на десерт.

Девушка закивала. Ей не требовалось записывать объемный заказ. Будучи практикующей высоких стадий, она вполне могла все запомнить.

— А вы, достопочтенный Эйнен Островитянин?

— Пиалу чая, если вас не затруднит.

— Разумеется, — девушка еще раз поклонилась. Хаджар, в этот момент, любовался лепниной на потолке комнаты, в которую их определили. — Все будет в течении получаса.

С этими словами, пятясь весьма и весьма аппетитным зад… проклятье… пятясь спиной, она покинула их комнату, задвинула за собой бумажные створки исчезла и длинном коридор.

Хаджар, выдохнув с явным облегчением, оперся на перила и посмотрел вниз. Ресторан, несмотря на явно завышенные цены (десять имперских монет за мясной суп!), был забит под завязку. На первом этаже, где стояли столики, было вообще не протолкнуться.

Причем народ, пользуясь специальным указом Императора, спокойно оставлял оружие в специальной нише на входе. И в данный момент эта ниша была битком забита самыми разнообразными копьями, клинками, молота, секира, саблями, палашами и прочим.

Те, кто побогаче и владели пространственными кольцами, на первом этаже не останавливались.

— Ты стал очень на него похож?

— А? — очнулся Хаджар. — На кого?

— На Ор…

Еще до того, как Эйнен успел договорить имя наставника Хаджара, тот в одно движение сократил между ним расстояние и прикрыл рот другу.

Одновременно с этим он обнажил Черный Клинок и направил его на входную дверь.

Почти пять секунд друзья провели в такой позе, пока Хаджар, облегченно выдохнув, не развеял меч и не вернулся к перилам.

Эйнен с удивлением обнаружил в глазах своего друга нечто, похожее не просто на страх, а глубокий, животный ужас. А на его памяти, Хаджар Дархан мало чего боялся в этом мире.

— Не произноси его имени, — прошептал Хаджар. — Высокое Небо, даже не упоминай. Если он сюда сейчас явится…

Эйнен, почему-то, не смог сдержаться и засмеялся. Причем не в своей привычной манере, которая мало чем отличалась от выразительности скалы, а прямо в голос. Так, что тряслись бумажные стены комнаты.

— Смеешься, значит, — скривился Хаджар. — Вот так вот — не видел лучшего друга два года и теперь смеется над его несчастьями…

— Прости, — поднял ладонь Эйнен. — Просто… немного непривычно видеть тебя таким.

— Каким?

Эйнен еще раз посмотрел на своего друга. Тот и раньше не был хлипкого телосложения, но теперь выглядел… Иначе. Хаджар стал одновременно и суше и… массивнее. Но его мышцы не выглядели искусственными, они не были взращены специальными тренировками.

Нет, это была живая плоть.

Такая, которая появляется у хищного животного, когда тот целыми днями борется с природой за то, чтобы ему было что положить себе в желудок.

Мощный, но поджарый, в каждом движении Хаджара теперь виделась скрытая угроза. Даже в его расслабленной позе скрывалось зримое предупреждение — подойдешь слишком близко и зверь обнажит когти. Сделаешь еще шаг и познакомишься с домом праотцов.

Взгляд Хаджара стал более собранным. Цепким. Будто он подмечал каждую мелочь, каждое движение и ничто не скрывалось от его внимания. К нему, как к любому зверю, нельзя было подойти незамеченным.

Дархан выглядел так, будто был готов в любой момент использовать максимум силы для того, чтобы порвать своего противника.

Не одолеть или отправить к праотцам, а именно порвать. Растащить на куски, напиться кровью, а затем продолжить свой путь.

Он выглядел как хищник, надевший шкуру человека. Очень потрепанную, покрытую жуткими шрамами от когтей, клыков и людского оружия.

Эйнен не был хорошо знаком с Великим Мечником Оруном, но, видит Великая Черепаха, Хаджар теперь чем-то напоминал своего наставника.

— Изменившимся, — произнес Эйнен.

Хаджар посмотрел на друга. За прошедшие два года, островитянин разве что стал чуть поокруглее в плечах.

— А ты все такой же лысый.

— Ну, хоть твое варварство никуда не делось.

Хаджар криво улыбнулся и показал товарищу неприличный жест. Тот ответил смиренным кивком головы. Будто от друга варвара ничего другого и не ожидал.

— Смотрите, там Эйнен Островитянин.

— Да быть не может… А нет, точно, он.

— Может пригласим выпить?

Хаджар, услышав характерные звуки, доносящиеся с первого этажа, перевел взгляд на товарища. Тот, не обращая внимания и не поворачивая головы, взмахнул рукой.

Это был простой, будничный жест. Но в нем содержалось достаточно силы и воли, а еще каких-то мистерий, чтобы в окне комнаты, растянувшемся во всю стену, вспыхнул волшебный иероглиф.

За доли мгновения он сформировал непроницаемую пленку, сквозь которую не проходили ни звуки, ни свет.

Хаджар аккуратно дотронулся до волшебной мембраны. Та ответила явственным сопротивлением. Такая, пожалуй, смогла бы выдержать удар Небесного Солдата начальной стадии.

И то, с какой легкостью Эйнен создал подобную завесу…

— Беру свои слова обратно, мой эмоциональный друг, — присвистнул Хаджар. — ты определенно изменился.

Эйнен отсалютовал пустой пиалой.

— Могу сказать тоже самое и о тебе… Рыцарь Духа, Хаджар Дархан.

Хаджар откинулся на подушки и вытянул ноги. Те были покрыты ничуть не меньшим количеством шрамов, чем торс. И лишь благодаря смуглому цвету кожи, их сложно было различить без определенного угла света.

— А у тебя уже такое было?

Эйнен недоуменно «изогнул» бровь.

Хаджар облегченно выдохнул.

Ну хоть что-то за два года, проведенных на Горе Ненастий, будь она сожрана демонами и предана забвению, а вместе с ней и проклятый Орун, не изменилось.

— Смотря о чем ты? Если ты вновь о свои варварствах, то да — я уже возлежал с женщинами.

Хаджар едва воздухом не поперхнулся. Неужели его друг научился шутить? Хотя, судя по всему, Эйнен был абсолютно серьезен.

— Нет, я о подражателях.

— А, ты об этом, — чуть скучающе протянул Эйнен. — За то время, что я провел у Доры, –Хаджар мгновенно отметил для себя то, как островитянин произнес имя эльфийки. — то появилось примерно двое. Один хотел взять за меня ссуду, а другой просто общался с народом и принимал приглашения на ужин.

Хаджар опять присвистнул. Абсолютно дурацкая привычка, которая прилипла к нему из-за Оруна, да полюбят его в разных позах самые немытые из бродяг…

— До тебя мне далеко, — а вот теперь в голосе островитянина прозвучала добрая насмешка. –Сперва я даже срывался на таких вот «черных мечников», а затем перестал реагировать.

— И что натворили мои двойники?

— Долго перечислять. Но из самого запоминающегося — один взял ссуду на двадцать тысяч имперских монет. Его, кстати, недавно казнили. Второй — почти женился на дочери довольно крупного дворянского рода. Остальные — по мелочи.

— По мелочи, — повторил Хаджар. — Чуть было не женили меня, без меня же самого.

— На самом деле, все они были либо слабыми Небесными Солдатами, либо и вовсе –практикующими. Только этот, заявившийся на турнир, выглядел убедительно. Видит Великая Черепаха, Хаджар, я едва сам не поверил, что это ты…

Хаджар внезапно нахмурился и стал серьезным. Эйнен тоже подобрался.

— О нем я хотел поговорить с тобой в первую очередь. Ты надежно спрятал Ядро Ана’Бри?

Эйнен «кивнул».

— Надежнее не придумаешь, — ответил он.

— Это хорошо, — выдохнул Хаджар. — Потому что тот самозванец… он пришел не просто так — а за тобой. Не знаю, каков был его план, вернее тех — кто за ним стоит, но они хотели тебя выманить.

— За мной, но с какой…

И только теперь Эйнен заметил, что пространственное кольцо на руке Хаджара отличалось от того, что ему «подарила» Дора.

— Мертвая Луна? — спросил Эйнен.

Хаджар ответил кивком головы.

— Она самая, — тихо произнес он. — Они не оставили попыток отыскать ядро и…

Хаджар внезапно оборвал речь. Он повернулся головой ко входу. Потянул носом воздух и уловил в нем легкие, почти незаметные нотки чужого аромата.

Пожалуй, даже Повелитель не заметил бы их в том хаосе ароматов, что царил в ресторане. Но этот Повелитель явно не провел два года на Горе Ненастий в компании с больным на голову и душу мечником.

Хаджар был быстр. Быстр настолько, насколько ему позволяло тело. А позволяло оно теперь многое…

Он оказался в коридоре даже быстрее, чем Эйнен успел достать из артефакта свое оружие.

Когда островитянин поднимался на ноги, Черный Клинок Хаджара уже находился у горла незваного гостя.

Вернее — гостьи.

— Хоть одна причина, по которой я не должен отправить тебя к праотцам, — прорычал Хаджар.

Он держал клинок у шеи Анис Динос. Рядом с аристократкой стояла Дора Марнил и Том Динос.

Ну прям вся компания в сборе…

— Потому, что если ты это сделаешь, я тебя убью.

Хаджар повернулся в сторону, откуда доносился гремящий голос. Он принадлежал Гэлхаду из клана Вечной Горы.

Хаджар выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 742**

Хаджар, открыв глаза, обнаружил себя стоящим на вершине высокой горы, а под ним раскинулись зеленые леса, прореженные такими же высоким, горными пиками.

На его плечи опустилась атмосфера, вес которой заставил его сбиться с дыхания. В глазах помутнилось. Хадажру показалось, будто кто-то поместил его в тесную пещеру.

Пещеру, внутри которой обитала тварь, способная безо всяких усилий использовать его в качестве обеда. Причем, самое печальное, на входе из пещеры его поджидало еще с десяток таких же.

— Добро пожаловать на Гору Ненастий, мой личный ученик, Хаджар Дархан. Здесь ты пройдешь мою двухлетнюю тренировку или, — Орун улыбнулся. — умрешь.

Хаджар выругался.

— Мне нужно обратно в Даанатан, — резко, насколько хватало сил, оборвал он Великого Мечника. — Там…

— Значит, в столицу захотел? — перебил его Орун.

— Определенно.

Хаджар ожидал услышать что угодно. От угроз, до взывания к чем-нибудь вроде совести или желания стать сильнее, но вместо этого Орун лишь пожал плечами.

— Никаких проблем, — произнес он, а затем, явно через силу, добавил: — ученик… Проклятье… непривычно, как-то…

Хаджар тоже вздрогнул. После Травеса, никто так больше его не называл. Враг не в счет. Этот безумный монстр не имел никакого отношения к настоящему «учителю».

— Ты меня отпускаешь?

— Отпускаю? Я тебя здесь и не держу. Ты мой ученик, Хаджар Дархан, а не пленник. Так что можешь идти на все четыре стороны.

— Спасибо, — от души поблагодарил Хаджар и развернулся.

Развернулся, чтобы увидеть перед собой все тот же пейзаж. Леса, горы, реки и ущелья. И все это было пропитано такой жуткой опасностью, что сердце грозилось остановиться лишь из-за ощущения близящейся угрозы.

— А в какую сторону столица?

— Хороший вопрос, — Орун сделал вид, что задумался. — Давай, я тебе покажу.

Хаджар начал чувствовать какой-то подвох в словах Оруна. А когда Великий Мечник широко и весьма по-звериному усмехнулся, то Хаджар понял, что просто так уйти с горы у него не получится.

— Только не могу же я отпустить тебя просто так.

— Что ты хочешь? — тяжелым тоном спросил Хаджар.

Орун сделал несколько шагов назад. Высокий, статный, сухой и поджарый, будто горный, хищный кот, готовый к стремительному рывку. Всегда на чеку. Сильный, быстрый и свободный.

Как обнаженный меч.

Да, больше всего Орун напоминал Хаджару обнаженный клинок. Не тот, то носят на приемы, не украшенный разнообразными драгоценными камнями и узорами, а простой, солдатский меч. Покрытый кровью тех, против кого его подняли.

Смертельно опасный.

— Рань меня.

Хаджару показалось, будто он ослышался.

— Что?

— У тебя плохо со слухом, ученик? Возьми в руки свой меч и используй на мне лучший свой удар, — Орун, говоря все это, выглядел абсолютно спокойным и расслабленным. –Твоей силы должно хватить, чтобы поцарапать Повелителя моей ступени. Если сможешь –хоть каплю крови выжать из меня, то я не то что покажу, где столица, а отведу тебя туда. Если захочешь — могу даже за ручку.

И снова звериная усмешка. Стоя в своих простых, холщовых штанах, по пояс обнаженный, покрытый шрамами и татуировками, он выглядел опаснее любого, кого прежде встречал Хаджар.

Опять же — такие существа как Бессмертные, Хельмер, Черный Генерал и прочие — не в счет.

— Тебе лучше приготов…

С неба ударила белая молния. Она окутала Оруна и мгновением позже тот исчез. Только его голосах легким эхом разнесся над головой Хаджара.

— В трех днях пути на север. Найдешь горное плато и пещеру. Там я буду тебя ждать.

Хаджар пару раз хлопнул глазами, а затем грязно выругался. Настолько грязно, насколько только позволяли опыт и фантазия.

А позволяли оно многое.

— Проклятый Орун, — процедил Хаджар, еще не зная, что вскоре станет повторять эту фразу как мантру.

Окутавшись зовом, он ожидал, что дышать станет легче. И действительно — давление атмосферы Горы Ненастий слегка ослабило свою хватку. Но ненамного. Силы Хаджара, как он сам ощущал, снизились едва ли не в двое.

Вспомнив о том, что у него, уже как несколько месяцев, работает нейросеть, Хаджар рискнул вновь к ней обратиться.

Он все еще опасался пользовать неизвестной ему технологией, но старался привыкнуть. В конце концов, после слов голема о страхе и пути воина, Хаджар решил, что неразумно отказываться от того, что является частью его.

Если он планирует использовать вычислительный чип для тренировок, то пришло время привыкать к его наличию.

— Анализ местности,

Страница 1

— отдал мысленный приказ Хаджар.

Вообще, он начал подозревать, что сама формулировка приказа не имеет почти никакого значения.

Нейросеть реагировала не сколько на его слова, сколько на мысли. А может и что-то даже более глубокое…

[Анализ Завершен… Название: Гора Ненастий; Место положение: Неизвестно; Уровень опасности: Критический; Шанс выживания носителя: не выше 14,762%; Уровень давления потоков энергии: Максимальный; Сокращение способностей носителя на: 42,62%]

Прочитав выскочившее перед глазами сообщение, Хаджар повторил свое витиеватое, грязное ругательство. Даже вычислительный модуль в него не верил.

Выдал всего 14%ов…

А то, что Хаджар называл «атмосферой» на деле оказалось «давление потоков энергии», чтобы это не значило…

— Ну ладно, — Хажар опустился на корточки и провел ладонью по земле. Он втянул носом воздух и прислушался к далеким звукам.

Как бы далеко его на забросил Великий Мечник, сколько бы историй не ходило про это место, какие бы твари здесь не обители, это, все же, была обычная гора. С обычным лесом.

А Хаджар чувствовал себя в лесу намного комфортнее, чем в любом городе. Лес всегда был и и будет для него открытой книгой.

Книгой, которую его научили читать охотники деревни в Долине Озер.

Выбрав направление, Хаджар начал спускаться.

\* \* \*

— Потому, что если ты это сделаешь, я тебя убью.

— Громкие слова, Гэлхад, — сердце Хаджара бешено стучало.

Он просчитывал все возможные варианты развития событий. Проведя в горах два года, он понятия не имел, какую силу обрели его знакомые. Но, даже так, если он успеет вывести из строя Анис, то…

И тут его осенило.

Он повернулся к Эйнену и удивленно прошептал:

— Это ты их позвал.

К этому времени островитянин уже успел убрать свое копье. Он все так же спокойно сидел на подушках и держал в руках пустую пиалу.

— Прости, друг мой, если бы я тебя предупредил, ты бы и слушать меня не стал.

— Слушать… что? О чем вообще ты с ними собрался говорить? Если ты не помнишь, то именно из-за них мы едва не стали калеками!

Эйнен слегка приоткрыл свои нечеловеческие, фиолетовые глаза.

— Я это хорошо помню, друг мой. И то, чем это для всех обернулось, тоже.

Хаджар понял, что сказал лишнего. Он посмотрел на Дору. Та, когда-то, всегда носила открытые блузки. С вырезом, ничем не уступающим тому, который продемонстрировала официантки.

Сейчас эльфийка была одета в рубашку с закрытым воротником.

Сцена того, как огненная стрела пробила её грудь, сама собой возникал перед глазами Хаджара.

Развеяв Черный Клинок, он вернулся обратно в комнату.

— У вас есть одна минута, чтобы убедить меня помогать вам.

— С чего ты взял, что нам нужна твоя помощь, простолюдин.

Как нетрудно догадаться, столь дерзкие слова принадлежали устам Тома.

— Я вас понял, — Хаджар направился к двери. Он уже почти вышел, как его остановила фраза Анис Динос.

И, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, лучше бы он её не слышал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 743**

Когда официантка, ведущая за собой пятерку помощников, зашла внутрь комнаты, отведенной для особых гостей, то едва было не споткнулась. Причем не о порог, а о ту напряженную обстановку, что царила внутри.

Более того, еще никогда она не видела такого количества известнейших личностей в одном месте.

Здесь были оба опальных Диноса, которые все еще дышали лишь благодаря тому, что на них, в свое время, обратил внимание Император.

Кроме них присутствовала дочь Короля Эльфов — несравненная Дора Марнил, о красоте которой песни не поет лишь ленивый бард и менестрель.

Рядом с ней сидел никто иной, как Эйнен Островитянин — кумир всех простолюдинов. Напротив него скалой возвышался Гэлхад, младший наследник клана Вечной Горы.

Но больше всего внимания приковывал незнакомый официантке молодой мужчина. Один лишь взгляд на него и у девушки возникало ощущение, будто она смотрит не на человека, а на опасного, хищного зверя.

Сильного и смелого. Свободного и дерзкого.

Её сердце застучало быстрее, а животе стало горячее.

— Ты будешь нас разглядывать или уже уберешься с глаз долой.

— Прошу прощения, достопочтенные господа, — очнувшись, девушка уперла глаза в пол и поспешила удалиться из комнаты.

Хаджар проводил её взглядом.

Если бы не просьба Эйнена, он бы размазал Диноса за эти слова по полу. Хадажр был уверен, что на младшего наследника клана Хищных Клинков у него сил хватит.

Во всяком случае на того, которого он знал — двухлетней давности.

Когда закрылась входная дверь, Эйнен сделал несколько пассов руками и что-то произнес. Теперь уже не только окно накрыла непроницаемая пелена. Она закрыла комнату целиком и полностью.

Ни один звук не проникал внутрь, но и не мог покинуть ограниченных островитянином пределов.

Втянув полной грудью ароматы выставленных явств (аристократы тоже сделали по заказу), Хаджар едва было слюной не задохнулся.

После двух лет на горе, где Орун буквально пичкал его самой разной гадостью, он бы и жаренной крысе был бы рад, а здесь такая роскошь…

Роскошь недоступная ему из-за очередных интриг…

— Итак, — Том откупорил бутылку вина и налил всем по чарке. Свою он заполнил последней. В воспитании младшему наследнику Хищных Клинков было сложно отказать. Только распространялось оно не на всех… — Теперь, когда мы все здесь собрались, думаю, стоит произнести определенные клятвы.

В этом не было ничего удивительного. Даже обсуждение плана переворота в клане Хищных Клинков могло отправить каждого из них на тот свет. Ну или устроить в стране гражданскую войну…

В итоге каждый, без всякого принуждения, принес клятву никогда не разглашать услышанных в этой комнате слов.

— Для начала…

— Для начала, — Хаджар перебил Диноса. Не сдержавшись, он оторвал от жаренного кабанчику половину реберной клетки и вгрызся в неё зубами. Проклятье… ничего вкуснее в к своей жизни он еще не ел. — Для начала вы мне объясните что здесь происходит.

— Сговор, — в своей громогласной манере, хмыкнул Гэлхад. — С целью убить нынешнего главу Хищных Клинков.

Великан, при этом, обнимал за плечи Анис, а та на фоне гиганта, выглядела маленьким цветком. В общем — полностью соответствовала своему имени.

Хаджар, видя эту сцену, не испытывал ровно никаких чувств. Среди адептов порой происходили подобный самообман и подмена одних чувств, другими.

Да что там — смертные страдали подобным ничуть не реже.

— Спасибо, что разъяснил, здоровяк, — в ответ на язву Хаджара, Гэлхад лишь пожал огромными плечами. — С чего вдруг вы собрались его убивать?

— С того, что каждому из присутвующих он успел изрядно испортить жизнь.

— Ты мне тоже, Том, жизнь портил не редко. Но вот мы сидим, пьем вино, и я все еще тебя не убил.

— Можешь попробовать, простолюдин, — Том положил ладонь на рукоять меча.

В руках Хаджара вспыхнул Черной Клинок.

Обстановка стала еще напряженней. Воздух потяжелел настолько что его, пожалуй, можно было потрогать руками.

— Хватит, — коротко произнесла Анис.

Хаджар вспомнил выступление Анис на первом этапе Турнира. Второй они с Эйненом не стали смотреть. Островитянин так же быстро закончил свой поединок и друзья направились «наверстывать упущенное».

Но, даже так, повредить Камень Силы… неудивительно, что судьи не стали акцентировать внимания на том, что Анис вывела из строя один из редких артефактов. Пусть и на испытании их наличествовало несколько сотен…

Судьи даже не стали цепляться к отсутствию цвета на Камне Силы. Тот, будучи сломанным, просто не смог его показать. Все прекрасно понимали, что силы, чтобы повредить артефакт, требовалось куда больше, нежели зажечь его коричневым сиянием.

Анис была сильна.

Очень сильна.

Хаджар хотел бы с ней сразиться…

— Как только закончится турнир, — продолжила мечница. — Мой дядя использует все свои возможности, чтобы уничтожить каждого из присутствующих. А возможностей у него, поверь мне Хаджар, больше, чем ты можешь себе вообразить.

Хаджар верил. Каждый из семи кланов Империи обладал ничуть не меньшим потенциалом, чем непосредственно Императорская семья. Единственная разница в доступе к древнему Наследию, которое и делало императора — Императором.

С большой буквы.

— Предположим, тебя, Тома, меня и Эйнена он действительно может сжить со свету. Но Гэлхад…

— Связавшись с Анис, я попал в немилость моего отца, — Гэлхад чуть крепче прижал к себе девушку. — И, учитывая, что у него, помимо меня, есть еще десяток сыновей, он сильно не огорчится. Даже использует это в выгоду клану.

— А…

Дора красноречиво вложила свою руку в ладонь Эйнена. Тот нежно её сжал.

Проклятье…

Проклятье!

— Народ еще не знает, но я больше не старшая наследница Марнилов, Хаджар, — еще большим проклятьем было то, что в голосе Доры не звучало ни нотки разочарования или сожаления. — Этот титул отошел мой сестре.

— И все равно — я не поверю, что твой отец будет сложа руки смотреть на действия главы Хищных Клинков.

— Не будет, — согласно кивнула Дора. — Он, как и положено Королю, извлечет из этого максимальную пользу. И, разумеется, заставит меня…

Дора запнулась и, совсем не по-аристократически, залпом осушила чарку. Все это она проделал не отнимая руки от Эйнена.

— Мы не предлагаем тебе участвовать в этом просто так, Хаджар, — вновь заговорил Том. –Клан Хищных Клинков обладает множеством техник меча. Мы владеем несколькими стилями.

Динос замолчал.

Хаджар же намек понял. И, видит Высокое Небо, цена была соблазнительной. Особенно упоминание о стилях… слова Оруна все еще были свежи в его голове:

— «Если бы у тебя была возможность вернуться назад во времени и вновь стать смертным… может тогда ты бы и смог, когда-нибудь, пройти дальше Королевства Меча. Но… Ты лишь выглядишь здоровым человеком, Хаджар. Но в основе… в основе ты постепенно разрушаешься. Отсутствие хорошей школы, которую ты не получил в начале пути, однажды погубит тебя».

И чтобы этого не произошло, Хаджару требовалось накачать нейросеть стольким количеством стилей меча, сколько не сыскать и во всем Дарнасе.

А тут Динос предлагал сразу несколько…

— Почему именно сейчас? — спросил Хаджар.

— Турнир, — ответил, что неожиданно, Эйнен. — Лучше время не подобрать. Все внимание сосредоточено именно на нем.

— Ага, а вдобавок указ Императора. Любой, кто обнажит оружие в столице во время Турнира Двеннадцати — отправиться на плаху.

Сверкнули фиолетовые, нечеловеческие глаза.

\* \* \*

Разговор, за который их всех могли бросить в темницу, продлился до поздней ночи. Когда же Хаджар вышел на улицу и направился следом за гуляющими под руку Эйненом и Дорой, то увидел в темном переулке знакомый алый свет.

Попросив друга не ждать, он свернул за угол.

Разумеется перед ним стоял Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров. За прошедшие вда года демон никак не изменился.

— Хаджи, — довольно протянул он. — А ты изменился.

— Это я уже сегодня слышал. И, честно, Хельмер, у меня нет на тебя времени. Про уговор насчет Тарезов — я помню.

Естественно Хаджар не забыл о сделке, заключенной с демоном. Более того — она была чуть ли не единственной причиной, по которой Хаджар вообще отправился на этот турнир.

Он уже развернулся, как Повелитель Кошмаров окликнул его:

— Тебя ищут.

— С кланом Мертвой Луны я могу и сам разобраться.

— Не сомневаюсь, Хаджар, — Хельмер, отчего-то, стал серьезным… — Но, боюсь, в этот раз твоя удача подошла к концу.

— С чего бы?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 744**

Еще день не прошел с того момента, как Хаджар вернулся в Даанатан. И за эти неполные сутки он успел столкнуться с собственными двойником, присланным Мертвой Луной; влипнуть в заговор аристократии по перевороту в одном из семи центральных кланов Империи, а сейчас — перед ним стоял Хельмер и рассказывал про какого-то «Министра Джу».

— Тебе не кажется, Хельмер, что ты слишком часто обо мне заботишься?

— Заботится о тебе жена в постели будет, щегол, — на этот раз, что неожиданно, Хельмер не шутил, а говорил вполне серьезно. — Я же стараюсь защитить свои вложения. Как ты правильно сказал — проблема Тарезов сама себя не решит.

— Ну так сверкнул бы своим шариком, — Хаджар указал на кровавую сферу в руках демона. — и отправил бы их всех к праотцам и…

В темноте единственный, не закрытый широкополой шляпой, глаз Хельмера вспыхнул ярким светом.

— Не играй со мной, Хаджар, — тьма в переулке будто начало сгущаться. Оживать. Принимать объемные формы и очертания. — Ты еще не выполнил свою часть уговора и должен мне.

— Я помню, — абсолютно спокойно произнес Хаджар. — Но не стоит угрожать мне, демон.

В руке Хаджара появился Черный Клинок и тьма, которая еще недавно подступала со всех сторон, оказалась мгновенно рассечена на тончайшие лоскуты мрака. Как будто бы всего лишь одним фактом того, что Хаджар обнажил меч, он заставил пространство вокруг подчиниться ему.

Стать частью его меча. И все вокруг лишь подкрепляло его силу. Было её неотъемлемой составляющей. Казалось, что Хаджар не просто «мог» нанести удар с любой стороны, а «уже» его нанес.

И не по демона, а по оживленной им ночи.

Темным шелком они опадали к ногам Хаджара и свет постепенно возвращался в переулок.

Хельмер хмыкнул.

— Ты стал сильнее, Хаджар. Намного сильнее… Но если ты думаешь, что этого хватит, чтобы пережить министра Джу — то ты глуп.

Так же быстро, как появился, Черный Клинок рассеялся.

— Может стоило начать с того, кто именно этот самый — министр Джу?

Красный глаз опять вспыхнул с той же яркостью и яростью. Вот только на этот раз тьма не оживала и не стремилась подавить Хаджара.

Видимо Хельмер понял что этот мелкий трюк, максимум который ему позволяли законы Неба и Земли, с Хаджаром не пройдет.

— Оставь свой менторский тон, смертный, — даже голос Хельмера изменился. Он больше не звучал как нечто, что способны произвести человеческие голосовые связки. — Министр Джу — один из правителей Страны Драконов.

Внешне Хаджара нисколько не потревожила даная новость. Внутренне же он весь подобрался. Постоянно готовый к битве. В любой момент времени. Даже если справляет нужду…

Клятый Орун!

Но бывает, что даже если ты и готов к битве, то все равно не можешь в ней победить. Просто потому, что силы, которые выступают против тебя, находится на другом уровне. И не только силы, а буквально — реальности.

Министр Драконов? Это существо которое, скорее всего, застало падение эпохи Ста Королевств. И сила, которой оно обладает, для жителей любой из Семи Империй –безгранична.

— Что ему нужно от меня? — спросил Хаджар.

— Не боишься, — голос Хельмера становился все менее человеческим, а его фигура постепенно расплывалась. В какой-то момент Хаджару и вовсе показалось, что его живой плащ — вовсе не плащ, а нечто вроде крыльев. — И зря. Он уничтожит весь Даанатан и глазом не моргнет. Ты для него не более, чем пыль на подошве.

— Разве такое существо не должно быть ограничено зак…

— Хватит! Я уже говорил, мальчишка, чтобы ты не надеялся на эти законы! Дарнас лишь не более, чем вассал Страны Драконов. А сеньор вправе распоряжаться судьбой своего вассала. Джу может хоть армию для уничтожения Дарнаса собрать, а закона Неба и Земли смолчат. Потому что он будет в праве. Ибо это его дом и дом его сеньора — Императора Драконов.

Второй раз в жизни Хаджар услышал это словосочетание — «Император Драконов». В первый раз его произнес Травес, когда озвучил цену за бьющееся в груди потомка сердце.

— Ты так и не ответил — что ему нужно?

Хельмер принял свой привычный, как тепреь точно знал Хаджар — поддельный, человеческий облик. После чего с усталым вздохом, произнес:

— Я тебе уже говорил, Хаджи, что я не всеведущий. И понятия не имею, что одному из сильнейших существ Стран Зверей могло потребоваться от тебя.

Хаджар и раньше умел цепляться за оговорки. Теперь же, после ученичества у Оруна, да упадет он на собственный детородный орган, он хватался за них ничуть не хуже, чем утопающий за протянутую соломинку.

— Страны Зверей?

Кривая усмешка Хельмера стала доказательством того, что демон не просто так обронил эти несколько слов. Более того, Хаджару в последнее время все чаще казалось, что Повелитель Ночных Кошмаров вообще никогда и ничего «просто так» не делал.

Эмиссар Князя Демонов всегда имел свой собственный план, которому и следовал. И это делало его из всех, встреченных Хаджаром существ, одним из самых опаснейших.

— Хаджи, твои познания об устройстве этого мира еще скуднее, чем о том, что надо делать с женщиной в постели. Тебе уже третий десяток лет пошел, а сколько прелестниц побывало в твоих руках? Три, четыре?

— Дело не в количестве, а в качестве, — пожал плечами Хаджар.

Хельмер засмеялся. Не тем, жутким, потусторонним, рычащим голосом, а «привычным» и простым.

— Ядро Тал’Де’Ри все еще у тебя?

— Чье ядро?

Демон выругался. Почему-то в своих ругательствах он всегда поминал в одном предложении менструальную кровь девственницы и кого-нибудь из богов. И при этом в деталях никогда не повторялся.

Вот что значит — опыт.

— Предводительницы орды демонов из Пустоши.

— А, — спохватился Хаджар. — Да, у меня.

— Замечательно, — Хельмер зрительно начал отодвигаться назад — все глубже во тьму. И это с учетом того, что позади него не было прохода. Только крепкая, каменная кладка. — Если встретишь министра Джу и поймешь, что не можешь от него сбежать, пролей каплю своей крови на это Ядро.

— И что произойдет?

Последним, что увидел Хаджар перед тем, как оказаться в одиночестве посреди узкого переулка, стала кривая, хищная улыбка демона.

— Увидишь, — ответил он и исчез.

Хаджар некоторое время разглядывал стену. Чтобы не проделал Повелитель Кошмаров, это находилось не только за гранью способностей Эйнена, но и Оруна. А Хаджар еще не видел ни единого существа быстрее, чем Орун, да протекут ему в желудок собственный нечистоты.

Учитель Хаджара с его «Шагом Белой Молнии» был воистину неудержим. И все же –Хельмер перемещался совсем иным способом…

— Министр Джу, — повторил Хаджар.

Запечатав имя в своей памяти, он вышел из переулка и направился в сторону, куда направился его друг. Удивительно, но за время пяти минутного диалога, Эйнен с Дорой успели пройти лишь несколько метров.

— Ты так быстро? — бросил островитянин. — Или, все же, варварская натура в тебе уже ослабла?

Хаджар посмотрел на лысого товарища, затем на переулок и обратно.

Затем он посмотрел на тень, которую отбрасывала ближайшая колонна. По ней получалось, что в переулке он провел не дольше нескольких секунд.

А никак не пять минут.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 745**

— Ты им веришь? — Хаджар постучал по основанию трубки и заправил в неё табак, добытый им на Горе Ненастий.

Откуда он там взялся — Хаджар понятия не имел. Ну лучше этого душистого засранца он еще ничего в своей жизни не курил. Если, разумеется, не считать того, которым дымил старик Харлим. Бессмертный, встреченный Хаджаром в Море Песка.

— Ни на минуту, — Эйнен, в свою очередь, пил вино из простой пиалы.

Они сидели на крыше одного из торговых домов. С неё открывался потрясающий вид на квартал эльфов. Кроны высоких деревьев, постепенно переходящих в деревянные крыши домов, выращенных прямо в могучих стволах.

Безумное множество зеленых светлячков, которые целыми облаками нависали над тропками, заменявшими Марнилам улицы и проспекты.

— Значит, ради Доры?

Эйнен отпил еще немного вина. Все такой же каменный, как и всегда. Порой Хаджару вообще казалось, что островитянин попросту не умеет испытывать человеческие эмоции.

Такое состояние на Земле называли социопатией.

Интересно, как такая девушка, как Дора Марнил, смогла полюбить Эйнена Островитянина? Причем не просто испытывать влечение или интерес, как это было в случае с Хаджаром и Анис, а так, чтобы навсегда. На тысячи лет…

— Король Эльфов грозится, что если я не уйду, он заточит её в квартале.

— Ты ведь там жил едва ли не полгода.

— Жил, — «кивнул» Эйнен. Как и всегда, это его движение для простого обывателя выглядело бы… да никак оно бы не выглядело. — Но лишь с позволения его сестры.

Хаджар вспомнил целительницу, которая подсадила ему в душу радужный яд. И теперь, если в течении четырех оставшихся лет, Хаджар не достигнет уровня Повелителя, то умрет.

Да, он стал Рыцарем Духа начальной стадии. Но…

Увы, на этом техника медитации «Пути Среди Облаков» обрывалась. Хаджару требовалась другая, которая приведет его к уровня Повелителя.

И, даже чтобы найти такую, ему придется постараться. Для начала — найти время и пройти испытания Башни Сокровищ. Затем перетерпеть удар по своей душе, который обязательно наступит при переходе с одной техники медитации, на другую.

Причем чем заметнее переход, тем серьезней удар. А учитывая, что Хаджар почти пятнадцать лет использовал технику медитации драконов, этот удар может оказаться едва ли не смертельным.

И все бы ничего, но, увы, чтобы стать Повелителем Хаджару требовалось соединить в себе внешнюю энергию и внутреннюю. А, будто по насмешке судьбы, он оказался с рождения не способен к манипуляции внешней энергией.

В простонародье — истинным путем развития или же — магией.

А все потому, что в его теле находилась лишь половина его души. Куда подевалась вторая — не знала даже лучшая целительница Дарнаса — сестра Короля Эльфов и тетя Доры Марнил.

— И ты думаешь, что если вы…

Хаджар, внезапно, вспомнил слова Черного Генерала. Да, Враг определенно манипулировал им, чтобы забрать себе свое же Наследие, знания которого были недоступны Хаджару, но, все же, он говорил правду…

Как и любое существо подобной ему силы, он никогда не лгал. Первому из Дарханов было достаточно умело манипулировать правдой, чтобы заткнуть за пояс любого, самого умелого лжеца.

Эйнен был готов пожертвовать своей жизнью не только ради Хаджара, но и ради той, что стала бы для него такой же, как для Эйнена стала Дора…

— Если мы, — исправился Хаджар. — свергнем главу Хищных Клинков, то это что-то изменит в твоей ситуации?

— Ты помнишь условие, которое поставила Анис?

Вопрос был скорее риторическим. Любой Рыцарь Духа обладал абсолютной памятью. Все, что он когда-либо видел, слышал или чувствовал, всегда было доступно его сознанию.

— Она хочет поставить Гэлхада в качестве главы Хищных Клинков, — Хаджар выдохнул колечко дыма. За все эти годы, несмотря на приобретенные знания и умения, он так и не научился делать их таким же ровным, как его покойный брат. — И голову дам на отсечение, клан Вечной Горы приложит к этому свою руку. Ведь фактически…

— Фактически они поглотят Хищных Клинков, — закончил за друга Эйнен. — Гэлхад может говорить все, что угодно, но вряд ли глава Вечной Горы его не поддерживает. Может показательно Гэлхад и в опале, но на деле…

— На деле подковерная возня между кланами никогда не прекращается, — Хаджар сделал еще одну затяжку. — Посадить на престол дома Хищных Клинков своего сына. Тут не нужно быть гением, чтобы увидеть выгоду.

Какое-то время они сидели в тишине. Просто наслаждались моментом. Завтра из ждал третий этап турнира, на котором, по сути, они открыто объявят себя врагами одного из семи Великих Кланов Империи Дарнас.

И, видят Вечерние Звезды, в передрягу подобного масштаба друзья еще не влезали. Тем более — по собственной инициативе.

— Анис руководствуется местью, — вдруг произнес Хаджар. — Это сильный мотиватор, но плохой советчик.

Эйнен промолчал. Он знал, что друг говорит опираясь на собственный опыт.

— Она не просто свергнет главу Хищных Клинков, а уничтожит весь клан. И ты это прекрасно понимаешь и сам.

Эйнен снова «кивнул».

Хаджар повернулся к другу и тут его осенило. Ответ оказался одновременно и прост, и до шокирующего немыслим в этой своей простоте.

По сути, домов аристократии в Империи было куда больше, чем семь. Он остальные являлись либо совсем не крупными, либо были вчерашними дворянами.

А, как бы то ни было, Даанатан всегда должен был опираться именно на семь Великих Домов. Так Императорская семья могла поддерживать идею «разделяй и властвуй». Четное количество Великих Кланов могли разделиться на два лагеря и нарушить баланс сил тем.

Императору пришлось бы, рано или поздно, присоединиться к одному из лагерей и начать гражданскую войну. Но если кланов семь… поделив их на два условных лагеря и присоединив к нему Императора, получится четное число и баланс сохранится.

— На обломках дома Хищных Клинков, — Хаджар едва было дымом не поперхнулся. — Ты… ты собираешься создать собственный клан!

— У меня нет другого выбора, — Эйнен закупорил бутылку вина и убрал её обратно в пространственное кольцо. — Король Эльфов никогда в жизни не отдаст свою дочь простолюдину.

Хаджар не спорил. Даже если бы глава Зеленого Молота захотел это сделать, то не смог бы. Просто потому, что ему бы запретил Император.

Ибо такая ситуация создала бы прецедент, который тоже, в определенный момент, смог бы разрушить баланс сил.

Статус кво не должен был быть разрушен…

Хаджар выругался.

— Знаешь, мой лысый друг, я начинаю скучать по тем временам, когда нашей главной забытой было починить кому-то дилижанс в караване Рахаиме.

Эйнен слегка приоткрыл свой фиолетовые, нечеловеческие глаза. Интересно, то он ими сейчас видел?

— Ты со мной?

Хаджар вытряхнул пепел из трубки.

— Этот вопрос меня сильно задевает, дружище. Разрушить клан Хищных Клинков и создать тебе собственный, чтобы ты мог женится на Доре? Попутно скрыв это от Императора и соглядатаев, следящих за Турниром Двенадцати, в которым мы с тобой приняли участие? Пф, это не так уж и сложно звучит! Но, должен предупредить, перед тем как мы все это начнем, я намерен сходить в бордель. Позвал бы и тебя с собой, но ты теперь семейный человек. Так что просто завидуй.

Эйнен улыбнулся. Действительно улыбнулся. Даже зубы показал.

— Ты стал еще даже большим варваром, чем был.

— Я бы сказал, что ты стал лысее, но это просто невозможно.

Хаджар поднялся на ноги и действительно направился в бордель. И, видит Высокое Небо, это не было связано со словами Хельмера.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 746**

Больше двадцати тысяч адептов собрались неподалеку от Даанатана. Возможно, на словах цифра звучала не так уж и внушительно, но это лишь на первый взгляд.

На деле же большинство из присутствующих являлись элитными Рыцарями Духа. Без преувеличения, эти двадцать тысяч были цветом современного поколения адептов.

Сильнейшими из сильнейших. Лучшими из лучших. И все они, прибыв из самых удаленных земель необъятного Дарнаса, собрались лишь для одного — померяться силами.

Для адептов их уровня одной из тяжелейших задач был и остается поиск равных себе по силам или превосходящих противников.

Причем противников, жизненный опыт которых сравним с их собственным. Ибо Рыцарь Духа, проживший семь веков и накопивший за это время множество артефактов и амулетов и Рыцарь Духа, который и полвека не разменял — разные вещи.

Турнир Двенадцати как раз предоставлял возможность сразиться с равными себе по силам и определить того единственного, кому будет суждено взобраться на вершину силы молодого поколения.

Сейчас, оставив позади столицу Империи — славный город Даанатан, тысячи претендентов собрались у края леса. Он окружал территорию, так же известную, как Озеро Грез и являлся областью, «принадлежавшей» школе Святого Неба.

Хаджар поднял голову и посмотрел на небо. Среди белых кучевых и стай перелетных птиц, скопилось немалое количество летающих кораблей.

Их было так много, что порой они напоминали собой коричневые тучи.

Все те зрители, что купили билеты на Арену, собрались в небе, чтобы понаблюдать за третьим этапом состязания.

— Претенденты! — перед рядами адептов вышел ректор «Святого Неба». — Приветствую вас на третьем испытании Турнира Двенадцати.

Взгляды ректора и Хаджара пересеклись на мгновение. Старик, что не осталось незамеченным для самых внимательных из зрителей, слегка кивнул.

Это не был знак уважения или почтение, скорее простое проявление знакомства. Хаджар ответил тем же. Хотя он до сих пор помнил, чем для него с Оруном, да пролезут ему в задний проход шершни, обернулся визит ректора на Гору Ненастий…

— Правила этого этапа так же просты, как и предыдущих, — продолжил старик. Несмотря на то, что говорил он тихо и совсем не напрягаясь, его голос был одинаково хорошо слышен каждому из более чем двадцати тысяч. — Каждый из вас получил по медальону. Испытание Озера Грез продлится три дня. После этого, каждый, кто вернется живым, пройдет отбор. Отбор по количеству принесенных медальонов. Те пять тысяч, что принесут меньше всего медальонов — выбывают.

По рядам адептов прошли шепотки. Все прекрасно понимали, к чему их толкает третье испытание. А именно — к междоусобной битве. Причем к постоянной.

Не зная, сколько именно им требуется медальонов для прохождения в следующий этап состязания, им придется биться до тех пор, пока не прозвучит сигнальный горн.

— Мне уже это нравится, — потрясая секирой прорычал Гэлхад.

Хаджар все так же, скрестив руки на груди, молча стоял рядом с другом. Уже второй раз они сформировали команду из того же состава.

Том Динос, который не скрывал своего Императорского доспеха и меча. Хотя Хаджар, краем глаза, замечал, как сильно тот был поврежден и вроде даже отремонтирован, но не очень качественно.

Тоже самое касалось и серого доспеха Анис. Видимо после того, как брат с сестрой не смогли добыть Ядра Ана’Бри, глава клана Хищных Клинков действительно устроил своим племянникам веселую жизнь.

На их фоне Гэлхад с его металлической броней-юбкой и Дора, в полном, закрывающем голову доспехе, выглядели действительно как аристократы.

Блестящие и уверенные в себе.

— Напомни мне еще раз, — на языке островов, произнес Хаджар. — почему мы снова объединились с теми, кто хотел нас убить. Причем — каждый из них.

— Потому что иначе, наш план будет обречен на провал.

— Да? А мне кажется, что уничтожение клана Хищных Клинков можно начать с этих двух экземпляров, — Хаджар указал на младшего наследника и его сестру.

— Здоровяк не обрадуется.

То, каким это тоном сказал Эйнен, явно свидетельствовало о том, что островитянин был не против последовать предложению друга.

Как и прежде, разговаривая на диалекте, они избегали использовать чьи-либо имена.

— Тогда можно прикончить только выскочку, а сестра пусть со здоровяком остается.

Эйнен, только улыбнувшись, и вовсе проигнорировал слова друга.

В момент, когда Хаджар собирался добавить, что при необходимости можно и Гэлхада к праотцам отправить, ректор Святого Неба уже ударил своей тростью о землю.

В тот же миг ударили барабаны и в первый раз пропел сигнальный горн. Его гулкое эхо волной прокатилось над головами претендентов и, всколыхнув кроны деревьев, исчезло где-то в лесу.

Тысячи адептов, успевших за это время сформировать отдельные команды, на полной скорости бросились в лес. Уже через несколько минут кроме судий никого из претендентов на лугу больше не осталось.

Разве что кроме…

— Какого демона мы все еще здесь?! — взревел великан Вечной Горы.

— Мы уже договорились, Гэлхад, что в этом испытании руководить будет Дархан.

Что неожиданно, слова резона принадлежали Тому Диносу. Хотя было видно насколько мальчишке, хотя, пожалуй, после Пустошей — молодому мужчине, было неприятно их произносить.

Все же, события двухлетней давности и их последствия, заставили Тома повзрослеть.

— Но почему именно он? Пока мы здесь отдыхаем, там уже сражаются за медальоны! Или вы хотите вылететь с турнира?! Так наш план по…

Анис остро (насколько это вообще было возможно) посмотрела на великана. Тот тут же осекся.

— Как бы мне это ни было противно говорить, — Том даже скривился. — Но из всех присутствующих Дархан лучше всего ориентируется в лесу.

— Тогда, позволь спросить у тебя, следопыт, какого демона мы здесь торчим?!

— Такого, Гэлхад, — Хаджар даже не повернулся в сторону гиганта. — что чтобы прочесть следы, они должны сперва появиться.

Хаджар посмотрел на собственную тень и, решив, что с начала испытания прошло достаточно времени, прогулочным шагом направился к лесу.

— Да он издевается, — прозвучало за спиной.

Подойдя к границе лесного массива, Хаджар остановился. Сердце забилось чуть чаще. Перед глазами всплыли воспоминания о первых днях, проведенных на Горе Ненастий…

Отогнав их, Хаджар шагнул внутрь и тут же вздохнул полной грудью. Здесь, среди деревьев и облаков, на ветру, когда ноги утопали в траве и мхе, он чувствовал себя намного свободнее, чем в городском склепе.

Хаджара всегда тянуло из каменного мешка, подальше за высокие стены, туда, где взгляд ничто не задержит и не остановит.

Где виден горизонт.

Наклонившись, без всякой помощи нейросети, он увидел скрытые от взгляда простого обывателя знаки. Где-то: обрывок порванного листа, упавшего совсем не так, как если бы его задел зверь.

В другом месте — надломленная веточка, повернутая против ветра.

Слегка примятый мох, пролитая на землю роса с листьев, скол на древесной коре, неестественно неровный участок лесной тропы и так далее.

Как бы ни были умелы адепты, сражавшиеся в Турнире, большинство из них были неопытны. Многие не знали, как правильно ходить по лесу.

Особенно об этом не имели представления, несмотря на всех учителей, аристократы.

— Нам туда, — Хаджар, выпрямляясь, указал на северо-запад. — Группа Хищных Клинков направилась именно туда.

С этими словами Хаджар первым направился в указанном направлении.

Им не потребовалось идти слишком долго. Уже через полчаса Хаджар поднял в небо кулак, а затем вышел на поляну. Залитая кровью, пропахшая битвой и смертью, она стала последним пристанищем тех, кого называли гениями.

Трое адептов стеклянными глазами смотрели в небо. С них срывали медальоны шестеро членов дома Хищных Клинков.

Глаза Хаджара вспыхнули.

— Стой…

Дора попыталась схватить его за запястье, но не успела. Хаджар покинул укрытие, за которым спрятался их отряд.

В одиночку он вышел на лужайку.

— В шестером против троих, — тяжело падали его слова. — И после этого вы называете себя мечниками?

Адепты повернулись. Сперва они обрадовано улыбнулись — к ним сам пришел еще один медальон. Но затем их улыбки померкли. За спиной Хаджара из укрытия вышли и остальные члены отряда.

И каждого из них, в том числе Анис и Тома, адепты знали в лицо.

— Давайте договоримся, — один из них поднял ладони в примирительном жесте. — Мы отдаем вам наши медальоны и с миром ух…

Он не успел договорить. В небо ударил фонтан крови, а его голова покатилась с плеч.

Хаджар оказался быстрее, чем можно было себе представить. На ходу обронив:

— Они мои, — он в одиночку бросился на шестерых… нет, уже пятерых аристократов дома Хищного Клинка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 747**

— Анализ.

[Имя:Громовая Птица. Уровень развития: Древняя ступень (3я стадия). Сила:21.3; Ловкость:24.3; Телосложение:16.3; Очки энергии:81]

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Перемазанный в земле, облепленный листьями и пропахший лесными ручьями, он пробирался сквозь густой лес у подножья Горы Ненастий.

Хотя, на самом деле, это была никакая не отдельная «гора», а целая горная цепь, тянувшаяся от одного горизонта и теряющаяся в противоположном.

Здесь дул ветер, который пронизывал, без малого, Небесного Солдата пиковой стадии до самых костей. Такого не было даже в заснеженных горах Грэвэн’Дора. А ведь на дворе самый разгар весны…

Атмосфера в горах оказалась настолько тяжелой, что полудневный спуск к подножью занимал у Хаджара уже второй, подряд, день. Благо до этого момента опасностей страшнее, чем расщелина, полная десятиметровых червей, Хаджару не встречалась.

Но он не терял бдительности.

По всей школе «Святого Неба» ходили легенды, что в самых глубоких районах Горы Ненастий выжить сложно было даже для Повелителей. К тому же из-за проклятой атмосферы, пропитанной чужими силой и мистериями, силы Хаджара сократились чуть меньше, чем в двое.

И это сокращение лишь усугублялось. Нейросеть каждый час выдавала сообщение о том, что атмосфера Горы Ненастий сократила возможности Хаджара еще на четверть процента.

— Проклятье, — еще раз выругался Хаджар.

Он находился на краю крутого обрыва. Сбежать или спуститься по такому, миновав растущий на нем кустарник и деревья, было возможно лишь по узкой звериной тропе.

Учитывая, что передвигался Хаджар исключительно днем, то сейчас на ней практически не было животных. А если и были, то те шли к водопою.

Насытившиеся за ночь хищники лениво провожали из своих укрытий добычу, а большинство и вовсе отсыпалось после ночного пиршества.

Вот только это негласное правило звериного царства никаким образом не касалось демоновых птиц.

Ну и плевать — сказал бы обычный охотник смертных или практикующий. Возможно, по дороге домой он бы подстрелил фазана и куропатку и вовсе остался бы довольным.

Хаджар же лишь еще раз выругался.

Прямо на тропе, вырывая клювом из туши травоядного, чем-то напоминающего помесь бизона и слона, размахивала крыльями огромная тварь.

Всего у неё их имелось три пары. Центральные — самые большие, а остальные чуть поменьше. Все украшены золотыми, с металлическими отливами, перьями.

И учитывая, сколь глубокие порезы, с характерным звуком, они оставляли на деревьях (которые Хаджар смог поцарапать лишь прямым ударом меча), то они действительно были сделаны из метала.

— Кья! — огласила окрестности тварь.

Залитый кровью, серый клюв, размером с предплечье, проглотил в себе шмат мята весом в несколько пудов.

Птица была настолько огромной, что на её спине спокойно уместился бы груженый товарами дилижанс. Раздирая когтями тушу твари уровня Короля, она с легкостью разламывала её кости и раздирала тугие мышцы.

Порой с её перьев срывались разряды желтой молнии. Они плавили землю и покрывали добычи Громовой Птицы небольшой коркой лавы.

Запах жаренного мяса постепенно распространялся по лесу.

Хаджар, не евший с самого начала похода в Пустоши, понял, что и сам не отказался бы полакомиться подобным. Хоть, по сути, истинному адепту еда и вода почти и не требовались.

Оглядевшись, Хаджар понял, что до наступления ночи ему никак тропу не миновать. Солнце уже клонилось к восточному рубежу, а птицы явно не собиралась в ближайшее время убираться отсюда.

Как минимум — до наступления темноты. И, даже если она улетит на закате, то Хаджар никак не успеет спуститься и соорудить себе укрытие. А с теми тварями, которые бродили по Горе Ненастий в ночное время, он не справился бы даже с поддержкой отряда Гэлхада, усиленного тремя аристократами Марнил и Диносов.

Слабейшие из хищников находились на уровне Первобытного монстра. И это не какой-то там неповоротливый и до смешного тупой Первобытный Гигант.

Нет, это было самые настоящие, породистый, лесные хищники. Лавовые Волки, Змее-Пантеры, Небесные Тигры и Каменные Плотоядные Жуки.

И, видят Вечерние Звезды, последние из перечисленного ряда были самыми опасными. Хаджар лично видел, как один такой жук, величиной с дворовую собаку, в одиночку победил, а затем и сожрал сразу троих Первобытных зверей.

И при этом не особо «вспотел».

— Проваливай, — процедил Хаджар. Разумеется настолько тихо, что практически не слышал собственного голоса. — Ну, давай, проваливай уже.

Громовая Птица ответила на это очередным протяжным:

— Кья, — и вновь вгрызлась в тушу монстра.

— Ну, к демонам, я пущу твое Ядро на медитацию, а из перьев сделаю огниво!

Несмотря на дерзкие слова, иного выбора у Хаджара не было. Либо он каким-то образом в одиночку одолеет монстра, равного по силе пиковому Повелителю, либо может смело рыть себе могилу.

Если он не минует обрыв и тропу, то может начинать копать себе могилу. Прямо в этой грязи.

Собственно в неё Хаджар и погрузил ладонь. Могло показаться, что он действительно решил вырыть себе последнее пристанище, но это было не так.

Размазав грязь и глину везде, кто только можно, он, все так же осторожно и не привлекая к себе внимания, прилепил к себе листья и ветки. Теперь, если бегло посмотреть на бурелом, где прятался Хаджар, то вместо адепта можно было разглядеть лишь крупную кочку.

Птица, пировавшая на тропе и распугавшая остальных травоядных, краем сознания почувствовало какую-то угрозу. Она обернулась. Её зоркие, зеленовато-янтарные глаза оглядели окрестности, но так и не обнаружили источник опасности.

Но она бы не достигла силы Древнего монстра, если бы полагалась исключительно на свои чувства.

Взмахнув одним из крыльев, она отправила в полет плотных поток молний. Столп желтого, искрящегося света, рассек и поджог участок леса, откуда, как показалось птице, за ней кто-то следил.

Падали вековые деревья. Срезанные чище, чем лезвием клинка двуногих, они сгорали и превращались в черный пепел еще до того, как упасть на землю.

Потянулись секунды ожидания.

Птица, всхохлив перышки на шее, крепко держала в когтях еще агонизирующую добычу и оглядывалась. Она выжидала. Но тянулись секунды, а опасность так себя не проявила.

Чувство, что за ней кто-то следит, исчезло.

Выждав еще несколько минут, птица вернулась к пиршеству. Близилась ночь и ей нужно было возвращаться в гнездо. Она не хотела рисковать и столкнуться по дороге обратно с ночными хозяевами горы.

Её разума, сравнимого с тем, которым человек обладал в восемь лет, хватало, чтобы все это осознать.

Но, увы, его оказалось недостаточно, чтобы распознать угрозу в сорвавшейся в дерзкий, прямолинейный рывок, кочке.

Хаджар, едва не попавший под поток молний, поблагодарил за удачу Высокое Небо и дождавшись, пока птица вернется к ужину, прыгнул.

Он, используя максимум ограниченных атмосферой способностей, оттолкнулся от дерева и приземлился прямо на спину твари. С громким, нечеловеческим ревом, он возил ей между позвонков Черный Клинок.

Со звонким «дзиньк», меч, оставляя истекающую желтой кровью, царапину соскочил в сторону. Хаджар, силы которого сдерживала атмосфера, не справился с инерцией и скатился по спине монстра.

Он упал на землю, а над ним нависла огромная тень.

Громовая Птица, расправив все шесть исполинских крыла, поднялась над ним и разрезала пространство яростным:

— Кья!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 748**

В небе над Озером Грез собрались сотни летающих кораблей. Одни настолько невзрачные, что сложно было представить, чтобы обладатели таких «посудин» имели достаточно свободных денег для покупки билета на Турнир Двенадцати.

Но самые из состоятельных особ — цвет нации Дарнаса, включая приглашенных гостей, собрались на лучшем, флагманском корабле всей Империи.

Ярость Смертного Неба — так назвали этого монстра. И, как догадывались послы соседних Империй, секретный объект, который строили без малого полтора века, использовали как демонстрацию могущества Дарнаса.

Многие шпионы пытались получить чертежи или хотя бы запечатлеть стройку этого гиганта, но всех их постигла одна и та же участь — смерть.

— Как вы думаете, сколько накопителей держит его в воздухе? — прошептал посол Империи Чавери.

Высокий, худой, он был одет в неброские, но дорогие и качественные одежды.

Сидя на комфортном, обшитом кожей стуле, как и все прочие он смотрел вниз — за перила. Какое бы волшебство не сотворили ученые Дарнаса, но вместо плотной кроны леса, открывался замечательный вид на происходящее на травяном ковре.

Многочисленны сражения адептов, а так же бегство некоторых из тех, кто предпочел отдать свои медальона и, осознав степень опасности, покинуть лес.

По скромным подсчетам посла, третье испытание должны были пройти не больше тысячи, если не меньше, претендентов.

— Какая разница, — посол Империи Газаргас зачерпнул своими толстыми пальцами-сосисками несколько зеленых ягод и отправил их в рот. На памяти посла Чавери, его коллега никогда не прекращал есть. Возможно это было связано с какой-то особой техникой медитации, но кто знает… — Тут важно не количество накопителей, а то, сколько энергии они требует.

Остальные послы согласно закивали.

— Этот корабль летает на налогах Дарнаса, — хмыкнул один из них. — Возможно, на доброй их десятой части.

И все же, несмотря на острые комментарии, каждый из послов успел отправить на родину несколько строк о новом оружии Дарнаса.

Огромный линейный корабль с пятнадцатью мачтами, семью пушечными палубами, с общий количеством порохового вооружения в почти полтысячи единиц на каждый борт.

При этом, казалось бы, махина, размером с военный форт и имеющая сравнимое количество личного состава, должна была быть неповоротливой, но нет…

От столицы до края региона Озера Грез, фрегат добрался со скоростью, сравнимой с корветом-перехватчиком. При этом летающая крепость была сделана из материалов, которые просто физически не располагали к маневрам и скорости.

Какие бы технологии не применил и не развил Дарнас, они явно опережали остальные империи.

И это пугало.

— Смотри, Брустр, — бородатый гигант, которому вместо стула поставили скамью, повернулся к главе Хищных Клинков. — Кажется твои хваленые, лучшие мечники империи, — глава Вечной Горы сделал особое ударение на последних словах. — не могут справиться даже с одним простолюдином.

Глава Хищных Клинков, Брустр Динос, как всегда одетый с иголочки, положил ладонь на рукоять меча.

— Твой язык так же велик, как и твое надутое тело? — спокойно, но в то же время с легкой ноткой угрозы, парировал аристократ.

— Ты еще не видел, что у меня есть большого!

От смеха великана некоторым, особо хлипким послам, пришлось коснуться своих защитных амулетов. Их окутала невидимая, спасительная пелена.

После этого их больше не сдувало порывами ветра, создаваемыми огромными, как кузнечный горн, легкими великана.

— Уймись, Данахэд, — Король Эльфов, как и всегда, сидел на собственном, будто бы живом, древесном троне. Он лишь немногим уступал тому, на котором восседал скучающий Император. — Не забывай, что именно этот простолюдин оставил нас с носом.

— Не нас, а вас, Агвар, — великан смахнул выступившие от смеха слезы. — Я не принимал участия в вашей авантюре с Гр.

Глава Вечной Горы не успел договорить. Его прервал резкий свист, следом за которым, пробив защитный купол (предмет гордости сотен ученых) корабля, прямо за спину к Императору приземлилась окутанная белой молнией фигура.

Личные телохранители правителя тут же обнажили оружие и окружили незнакомца.

Но уже в следующее мгновение все они попадали на колени. Могучие Безымянные начальной стадии, сила каждого из которых была оценена лично Императором Дарнаса, даже вздохнуть не могли в присутствии этой фигура.

Та же, фыркнув, чем заставила всех послов использовать максимум амулетной защитны и засиять подобно ярморочной площади в праздничный день, спокойно подошла к трону Императора.

— Здравствуй, Морган, — слегка поклонился полуобнаженный, в одних только холщовых штанах, загорелый мужчина.

Тело, крепкое и мускулистое, было украшено разнообразными татуировками, которые хитро соединялись с бесчисленным множеством шрамов.

Длинные, всклокоченные волосы больше напоминали гриву какого-то животного. А цепкий взгляд не упускал ни единой детали.

— Ректор, — незнакомец повернулся к сидящему неподалеку старику. — Дружище Жан.

Последний, приглашенный на корабль по настоянию Ректора Святого Неба, уже прятал лицо в ладонях. Ему было стыдно за такое поведение своего друга.

— Ты опоздал, мечник Орун, — в первые, за весь день, Император сказал хоть несколько слов.

— Ну, ты же знаешь, после тренировки на Горе Ненастий, меня всегда тянет в бордель.

— Тебя всегда в него тянет.

— Потому что я всегда тренируюсь! — шокируя всех присутствующих, Орун хлопнул собеседника по плечу.

И все бы ничего, но этим собеседником был сам Император Морган. Существо, стоящее на пике пути развития Семи Империй.

Тот, кому беспрекословно подчинялся весь Дарнас. В чьих руках находились жизни и судьба бесчисленного множества населявших страну созданий.

И при этом Орун вел себя с ним настолько панибратски, будто говорил не с вершителем судеб, а с приятелем.

— Ну, как там этот шкет поживает? — Орун отошел от Императора и, абсолютно игнорируя тот факт, что все сидели на стульях, подошел к бортику корабля.

Запрыгнув на него, он схватился за швартовые и свесился вниз.

— Орун, для тебя здесь стоит стул.

— Я не слепой, Данахэд, — ответил гиганту Орун и… продолжил стоять на бортике.

— Мечник…

Всего одно слово, произнесенное спокойным и ровным тоном, но присутствующим показалось, будто каждый удар их сердца был совершен лишь с дозволения Моргана. А Император, не пошевеливший и бровью, продолжал скучать. Хотя, стоит отдать должное, в глубине его глаз появилась искра азарта.

— Как скажешь, старина.

Орун соскочил с бортика и уселся на стул рядом со стариком-ректором.

— Это твой ученик? — спросил Император.

По правую руку от него сидел тот самый, Великий Мастер, который должен был принять себе ученика, победителя Турнира Двенадцати.

До этого времени Великий Мастер не обращал ни на кого, кроме самого Императора, никакого внимания. Но теперь повернулся к мечнику.

Удивительно, но букашка находилась всего-лишь на уровне Повелителя. Муравей, не иначе. Но при этом его сила… она поражала. Мастер уже давно не ощущал подобной силы. Подобной опасности.

Да, этот Орун был опасен.

Даже для него…

— Это мое наказание богов! — в сердцах Орун хлопнул ладонью по борту корабля.

Ярость Смертного Неба, которая привела послов одновременно в восторг и ужас, пошатнулась. Огромный корабль, летающая крепость, пошатнулась от простого хлопка ладони столь же простого Повелителя.

По всем империям ходили слухи о мечнике Оруне, Повелителе, который может растоптать десяток Безымянных.

Послы не верили…

До сегодняшнего дня.

— Он так же не отёсан, как и его учитель, — Брустр Динос откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Заблестели на солнце его многочисленные украшение, каждое из которых стоило не меньше, чем патрульные корветы, кружащие по небу. — Отродье прост…

Брустр не договорил. Не потому, что осекся и вспомнил о правилах приличия. Нет, он просто не смог.

— Орун, — на этот раз в голосе Императора прозвучала неприкрытая угроза. — Оставь в покое главу Хищных Клинков. И если ты не будешь себя вести адекватно, то можешь смело возвращаться на Гору Ненастий.

— Прости, Морган. Мне просто показалось, что на моего ученика залаяла дворняга. А ты знаешь, как я не люблю уличных псов. Премерзкие твари!

Брустр с жадностью вдохнул воздух.

По его шее стекала исчезающая капля крови.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 749**

— Кто ты…

Еще один мечник Хищных Клинков отправился к праотцам. Стоит отдать ему должное –он успел поднять перед собой меч. Но вместо цели увидел перед собой только вспышку черной энергии.

На миг ему показалось, что внутри неё сверкают синие глаза дракона, но после этого мир накрыла тьма.

Хаджар, поднырнув под правую руку аристократа, ударил ладонью ему под запястье. О простого шлепка по воздуху разошлась кругом волна силы. Она разбила на мириад сверкающих осколков атакующую технику ближайшего мечника.

При этом рука первого, все еще сжимавшая меч, пришла в движение. Вот только движение совсем не атакующее и уж тем более на направленное на Хаджара.

Ведомая силой удара, рука мечника дернулась вверх и его же собственный клинок, пробив горло и рассекая позвоночник, показался с друго стороны.

Заканчивая движение, Хаджар развернулся на пятках и выстрелил пяткой прямо по острию меча. Клинок, рассекая часть шеи уже падающего в агонии адепта, вылетел у него из руки и пронзил ногу готовящего технику противника.

Тот закричал от боли и потерял контроль над энергией.

Двое из шести были уже мертвы. Но четверо стояли на ногах.

Пока стояли.

Плечистый, вооруженный двуручным, тяжелым мечом, молодой мужчина, бросился в ближний бой. Его меч был окутан мистериями уровня Владеющего, а энергия принадлежала Рыцарю Духа средней стадии.

— Секущий Миг! — выкрикнул он.

Его исполинский, тяжелый меч вытянулся косой в широком, секущем взмахе. За спиной аристократа расправил крылья Дух-Сокол. Он влил в своего «хозяина» силу. В волне энергии, следующей за взмахом меча, проявились очертания скелета, держащего в руках косу.

\* \* \*

— Боги и демоны, — наставник учеников Внешнего Круга школы «Святого Неба» из всех присутствующих на корабле знал этого мечника, нынешнего ученика Оруна лучше всех. Ну или, хотя бы — дольше всех. — Я будто смотрю на молодую версию тебя, друг мой.

— Молодую версию меня?! — Орун, выругавшись, снова ударил по бортику Ярости Смертного Неба. Корабль в очередной раз сотрясла волна силы.

— Орун, — кто-то, из самых наблюдательных, заметил полуулыбку на лице Императора. –Если ты сломаешь мне это судно, то будешь должен столько денег, что даже я сам не смогу назвать тебе точную сумму.

Мечник, откинувшись на спинку стула, проворчал что-то нечленораздельное. Главы аристократии ответили на это надменные смешками.

Но только так, чтобы мечник не заметил.

Все в столице знали, что карманы Оруна были настолько дырявыми, что отсутствовали и вовсе.

— Молодая версия меня, — повторил, сопровождая отборными ругательствами, Орун. –Демонов выкормыш бездны! Бездарное отродье собачьего дерьма! Позер и показушник!

Не удержавшись, Орун вскочил с места и вновь забрался на мостик.

— Слышишь меня, шкет?! Я с тобой еще не закончил!

Обратно на корабль его втащила незримая сила. Император, сжав кулак, вернул Оруна на стул и, к удовольствию всех присутствующих, мечника сковали огромные цепи. Те, появившись прямо из воздуха, излучали силу техники, которая находилась за гранью Императорской.

\* \* \*

Хаджар вздрогнул. Ему, почему-то, показалось, что он услышал голос своего учителя, до раздерут его задний проход плешивые псы, которых Орун так не любит.

Впрочем, промелькнувшая в сознании мысль, тут же исчезла. Все, на чем был сосредоточен Хаджар — текущий бой.

Остановившись перед ударом, мощь которого разливалась по округе жутким эхом, он вытянул перед собой руку. И за мгновение до того, как её рассек удар мечника, Хаджар резко опустил её вниз.

Порыв ветра, созданный этим простым движением, отклонил технику мечника. Несильно. Даже недостаточно, чтобы Хаджар полностью избежал удара.

На его правом плече появилась глубокая, кровоточащая царапина. Но о таком повреждении мог лишь мечтать напавший справа член клана Хищных Клинков.

Решив воспользоваться лобовой атакой союзника, он подгадал момент и сам ринулся в ближний бой. Две боевых серпа, зажатые в его руках, уже скрестились для мощного, крестового удара, но перед самой атакой ему в бок ударила вся ревущая мощь техники, созданной тяжелым мечом.

Не готовый к прямому попаданию техники, успев лишь призвать своего Духа-Зверя, он отлетел на несколько метров в сторону. На землю же упал вовсе не раненный адепт Хищных Клинков, а изрезанные куски мяса, некоторые из которых защищала броня Небесного уровня.

— Я убью тебя! — увидев смерть родственника от собственной техники, мечник ринулся в лобовую.

Он замахнулся в жутком, рубящем ударе. От одного лишь этого взмаха в него поднялся столп энергии, способный уничтожить слабого Небесного Солдата.

Но Хаджар был быстрее. Быстрее настолько, что даже шлейфа черной энергии за собой не оставлял. Нет, когда он двигался, то кто, кто были способны уследить за его движениями, видели перед собой лишь вспышку драконьих очертаний, но не более.

Подобравшись вплотную к шокированному противнику, Хаджар вытянул вверх левую руку. В итоге тяжелый двуручный меч даже не успел упуститься. Две руки, его сжимавшие, оказались полностью блокированный Хаджар.

В то время, как свободной, правой ладонью, сжав её на манер когтистой лапы, он резко провел по незащищенному броней горлу мечника.

Кровь брызнула на лицо Хаджару, но так и не успел окрасить его кожу в багряные оттенки. Меч, выпав из рук дергающегося в предсмертной агонии мечника, крутанулся в воздухе и рассек голову бывшего хозяина.

Кадык, вырванный с мясом, полетел прямо в глаза обладателю сабли. Тот, оказавшись намного более опытным, нежели его собратья, взмахнул оружием и, отбив кровавый снаряд, продолжил атаку.

Его сабля сверкала с такой скоростью, что создавала иллюзию, будто на Хаджара нападает не изогнутая полоса стали, а серебряный, не знающий прорех, шар.

Сабля летела со всех сторон, секущие, режущие удары сливались воедино. Воздух вибрировал от силы. Дух-Зверь, оскалив пасть позади аристократа Хищных Клинков, вливал в него силу и энергию.

Его удары были столь же смертельны и быстры, как и красивы и изящным. Но, как бы он не старался, не мог задеть Хаджара.

Движения ног Хаджара были, казалось бы, скудными и резкими, но при этом он двигался в такой манере, чтобы каждый раз сабля противника проносилась мимо его тела. Пусть на миллиметр, пусть на расстояние меньше, чем женский волос, но мимо.

Хаджар, казалось, не совершал ни единого лишнего движения. Он просто уворачивался от каждого движения ровно до тех пор, пока, не обезумев от ярости, адепт вместо секущего или режущего движения сделал один единственный выпад.

В то же мгновение Хаджар взорвался скоростью.

Развернувшись юлой, он спиной проскользил по плоскости клинка и, оказавшись параллельно её гарде, вскинул руки.

Левой он сдавил локоть адепта и потянул его вниз, а правой развернул запястье и сделал один единственный рывок. Раздался неприятный хруст, следом за которым последовал резкий, но быстро стихающий крик.

Голова покатилась по земле.

В небо ударил фонтан крови.

За спиной Хаджара падало обезглавленное тело.

— Не подходи ко мне! Не подходи! — завопил последний адепт.

Из его бедра торчала рукоять меча, некогда принадлежащая его собрату по клану. Он никак не мог вытащить клинок, пригвоздивший его к земле.

— Монстр! — закричал адепт. — Ты монстр!

С неба упали алые капли, а под ними к нему шел демон, за спиной которой раскрывал пасть иллюзорный, черный дракон. В правой руке он держал чужую, истекающую кровью кисть, в которой все еще была зажата сабля.

— Не под…

Очередная голова покатилась с плеч.

Меньше, чем за четыре секунды, все шестеро Рыцарей Духа, принадлежащих к клану Хищных Клинков, были отправлены к праотцам.

Жестоко, брутально, без капли жалости, по-звериному свирепо и столь же — искусно.

— Следующая группа в шести километрах на восток, — проходя мимо Тома Диноса, Хаджар сунул ему в руки… руку с саблей. — Если не поторопимся, они могут скрыться у озера.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 750**

На Ярости Смертного Неба повисла тишина. Все, кто следил за поединком, хотя, скорее — бойней, пытались понять, что именно они увидели.

Если упростить, то не так уж и внушительно звучало — Рыцарь Духа в одиночку одолевший еще шестерых Рыцарей Духа. И, когда ставишь произошедшее под угол подобного мировоззрения, то не особо и удивляешься. Но если добавить деталей.

Мальчишка, уничтоживший мечников из Хищных Клинков, не был аристократам. Его никто и никогда не обучал основам. А если упустить основы и сразу начать подкреплять свой бой техниками и энергиями, то высот добиться невозможно.

Это все равно, что пытаться строить башню на болоте. Как бы хороши материалы не были и как бы быстро ты эту башню не строил, она все равно, когда-нибудь, утонет.

Но это все философия, доступная лишь таким, как глава Хищных Клинков, Император или Орун — иными словами, могущественными мечникам.

Другие же увидели перед собой Рыцаря Духа, который так и не обнажил своего меча. Голыми руками, не призывая своего Духа, он за считанные мгновения, за несколько ударов сердца, отправил к праотцам шестерых, вооруженных, закованных в броню и готовых к бою мечников.

И то, как он сделал, дерзко, грубо, жестоко, по-звериному, все это внушало некую оторопь. Оторопь от того, что не только Жан, но и многие другие увидели перед собой тень прошлого.

Прошлого, принадлежащего мечнику, который сейчас, закованный в цепи, сидел рядом с ними. Вот только ни у кого не возникало ни тени сомнения в том, что при желании, Орун с легкостью мог бы сбросить с себя технику Императора Моргана.

И не делал он этого только из уважения к последнему.

Увы, данное уважение, кроме как на Императора, более ни на кого не распространялось. Орун ненавидел аристократов всеми фибрами своей дикой, звериной души.

И не сказать, что нельзя…

— Боги и демоны, — выдохнул глава Небесного Ветра. — Я сейчас как в прошлое вернулся…

— Такое нечасто увидишь, — вторил ему глава Ядовитого Плюща. — Сколько лет Орун обучал этого звереныша?

— Два года, — Агвар Марнил задумчиво поглаживал свою древесную, похожую на кору дуба, бороду. — Может чуть дольше…

— Два года, — повторил глава Небесного Ветра. — Проклятье… вы ведь знаете, что мой клан держится особняком от ваших интриг, но, видят боги, я бы не хотел, чтобы у моего молодого поколения появился такой враг.

— Ты переоцениваешь этого мальчишку, — Брустр, скрестив пальцы домиком, неотрывно смотрел на поляну. — На фоне этих слабаков он может выглядеть хоть копией Оруна, но в настоящем бою не будет стоить и мизинца моего сына. Лариса.

Среди глав кланов послышались согласные шепотки. А затем раздался самый громкий и отчетливый смешок.

— У тебя короткая память, Брустр? Кажется, не прошло и трех лет, с тех пор, как твой сын проиграл моему. И, кажется, после этого только сестра Агвара смогла вытащить его из дома предков.

— Ты хвастаешься, Сальм? — прищурился глава Хищных Клинков.

— Упаси меня боги от такого греха, — развел руками Сальм Тарез, глава дома Тарезов, богатейший человек Империи. — Равзе достойно таким мужам, как мы, мерятся успехами наших сыновей. Их дрязги — лишь сиюминутные победы и поражения. Кто же ведет им счет…

Обезоруживающая улыбка вкупе со змеиными слегка красноватыми глазами, Сальм Тарез являлся олицетворением человека, у которого никто не захочет оставаться в долгу.

— Проклятый Тарез, — подумал отвернувшийся от соперника Брустр. — Я еще выясню, что за энергию использовал твой сын. Если ты думаешь, что твоем клану сойдет с рук использование запретных знаний, то глубоко в этом ошибаешься. Я еще выведу тебя перед Императором на чистую воду.

— Слабак, — резко фыркнул Орун, с которого действительно спали цепи. –Столько времени потратить на этих дворняг… И вот на это вот подобие мужчины я потратил два года своей жизни… как праотцам-то теперь в глаза смотреть…

— Иногда, друг мой, ты звучишь, как обиженная любовница.

Сказать, что присутствующие на верхней палубе сочли наставника Жана, так нагло сострившего над Мечником Оруном, безумцем — не сказать ничего.

Но то, что мечник никаким образом не наказал обидчика, поразило их куда больше.

Ведь лишь немногие знали о близкой дружбе этих двоих.

— Иногда, Жан, я себя так даже чувствую.

\* \* \*

Отыскать второй отряд Хаджару так и не удалось. На Озеро Грез уже опускались сумерки, а отряд аристократов с двумя друзьями — Эйненом и Хаджаром, до сих пор блуждали от одной поляны, к другой.

Иногда они находили тела. Все — со следами недавней битве. В большинстве случаев с погибших забрали медальоны, а количество тел не превышало четырех.

Исключение составил лишь один, единственный, эпизод, когда отряд натолкнулся на залитую кровью бурелом, в котором лежало сразу девятеро адептов.

При этом все из них — при медальонах.

По позам Хаджар довольно быстро прочитал произошедшее. Скорее всего, в ходе яростной битвы, наступила боевая ничья. Вот только в случае с адептами такая ничья оборачивалась смертью и одной и второй группы.

— Я, конечно, понимаю, Дархан, — Динос вновь, поразив присутствующих, обратился к Хаджару по имени. Пусть и второму. — что после Горы Ненастий, Озеро Грез кажется приусадебным садом, но и здесь ночи опасны даже для Повелителей.

— До ночи еще почти целый час, — парировал Хаджар.

Сидя на корточках, он рассматривал участок маленькой звериной тропы. Видимо её использовали самые некрупные из обитателей леса Озера Грез.

— Ларис достаточно умен, чтобы скрывать свои следы, — стоял на своем Динос. — Поверь мне — я его знаю. Возможно, он уже сам следит за нами и ждет подходящего случая.

— Пока я слышу не знание, Том, а страх.

— Страх?! Ты заыбваешься, простол…

— Хватит вам, — перебила Тома эльфийка. Она все так же стояла рядом с Эйненом. — Хаджар, я знаю, что ты действительно умелый следопыт, но стоит признать, что Ларис нас обыграл.

Хаджар зачерпнул горсть земли. Он прорыхлил её между пальцев, затем принюхался, а под конец, вызывая у всех рвотный позыв, заложил немного за десну.

Сплюнув и прополоскав рот водой из фляги, Хаджар выпрямился и посмотрел дальше на запад.

— Вряд ли он нас обыграл, — задумчиво произнес Хаджар.

— С чего ты взял, Хаджар? — подался вперед Гэлхад.

Все то время, что они шли по следу, великан всеми силами старался показать, что Анис — его. Может ревновал? Но ведь Хаджара с бывшей старшей наследницей, кроме нескольких двусмысленных эпизодов, больше ничего не связывало.

Порой, Хаджар замечал, что более странными существами, чем женщины, могут быть разве что влюбленные мужчины.

— Его следы обрываются.

— Техника сокрытия, — пожал плечами Том. — Либо он просто слишком умело их заметает.

— Нет, — покачал головой Хаджар. — ни одна техника сокрытия не может сотворить подобного. Следы Лариса и его группы попросту обрываются. Причем некоторые — на полушаге. Я такого прежде никогда еще не видел.

— Если ты чего-то не видел, это не значит, что это невозможно.

— Согласен, — с удивлением для самого себя, Хаджар не стал спорить с Томом. — Но чуть дальше, — он казал на соседний бурелом. — Там, где мы видели мертвых с медальонами, я заметил несколько странностей. Тогда я подумал, что я это просто следы от странных техник, но нет.

— И что же ты там увидел? — спросила Анис.

Хаджар повернулся к мечнице. Гэлхад тут же опять подался вперед. Это выглядело одновременно забавно и глупо.

— Как я теперь понимаю — следы того, что там кого-то волокли. И, учитывая медный привкус земли — волокли окровавленным.

Адепты замолчали.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Сам не знаю, — пожал плечами Хаджар. — Как бы странно это не звучало, но что-то не имеющее тела, не излучающее энергии, не оставляющее следов и не обладающее формой, ранило Лариса и потащило куда-то. Скорее всего — себе в логово.

Аристократы переглянулись. Эйнен занимал холодный нейтралитет.

— Это ведь нам на руку, да? — поинтересовался Том.

— Нет, — резко отсекла Анис. — для плана, нам необходим живой Ларис. А если его прибьет Тарез или, как сказал Хаджар — неведомая тварь. То все мы — обречены.

— То есть…

— То есть нам надо спасти Лариса.

С этими словами Анис, положив ладонь на рукоять клинка, отправилась в сторону бурелома.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 751**

— Будьте осторожны.

— Со всем уважением, Хаджар, но в данной ситуации ты можешь засунуть свои советы в любой приятное для тебя место.

Хаджар скептически посмотрел на Гэлхада, но промолчал. Великану и так приходилось не сладко. В конце концов — чем больше идущий по лесу, тем вероятнее, что он будет издавать наиболее громкие звуки.

Младшему наследнику Вечной Горы приходилось несладко. И это учитывая, что на лес уже опустилась ночь. Проснулись самые жуткие из хищников.

Возможно не такие опасные, как на Горе Ненастий, но в данный момент и с такими сталкиваться было не с руки.

Хаджар с Эйненом пытались убедить отряд обмазаться землей, глиной и листьями, но аристократы, превратившись из воинов в напыщенных подростков, наотрез отказались. Аргументировали это тем, что в данный момент в небе сидят главы их кланов, которых они просто не могут подвести подобным поведением.

Даже Дору, которая всегда прислушивалась к Эйнену, переубедить не удалось. В итоге Хаджар с Эйненом тоже не стали прибегать к проверенной защите –какой смысл, если остальные будут продолжать распространять на километры вокруг свое человеческое амбре.

— Долго продержится? — спросил Хаджар у Эйнена.

Островитянин посмотрел на кружащий над их головами волшебный иероглиф. Он излучал сумрачную энергию и окружал отряд едва зримой пленкой полумрака.

Чем бы не занимался лысый пират эти два года, но его познания в защитной магии шагнули на совершенно иную ступень.

— Два часа, — не очень-то и уверенно ответил Эйнен. — Может чуть дольше.

Отряд двигался крайне медленно и острожно. Вдали от звериной тропы, которую кроме Хаджара больше никто различить и не мог, им приходилось таиться от каждого шороха и шума. Порой приходилось замирать и из-за ложной тревоги — когда шумел Гэлхад.

Великан явно некомфортно чувствовал себя в лесном массиве.

— Ты уверен, что мы с ними играем действительно в одной команде? — Хаджар, огибая слишком подозрительные кочки, перешел на диалект страны островов.

— Я уверен, что они уже спланировали, когда нас предать.

Хаджар вновь посмотрел на Эйнена. Тот выглядел так же, как и всегда –будто ожившая скульптура. Но Хаджар чувствовал, что его друг не только в магии поднаторел.

Видимо то время, что он провел в квартале эльфов, научило его многому, чему не научит даже лучший учитель.

— Наставник Жан так и не представил тебя Мастеру?

— Не успел, — Эйнен заботливо отогнул ветку и, дождавшись, пока Дора перед ней пройдет, отпустил. В итоге та чуть не прилетела в лицо Тому. — Мастер Копья отправился на границу с Ласканом.

\* \* \*

Изодранный, с множеством самых жутких ран, покрытый коркой запекшейся крови, как своей, так и чужой, Хаджар с трудом заполз на плато.

Несмотря на то, что лес Горы Ненастий, в котором Хаджар сбился со счету сколько раз едва не отправился к праотцам, остался у подножия очередного пика, это все равно ничего не значило.

Подъем по отвесной, почти идеально гладкой скале, мало того, что едва не стесал пальцы Хаджару, так и доставил немало проблем. В основном все эти проблемы сосредоточились вокруг самых разнообразных небесных жителей. Начиная Крылатыми Змеями и заканчивая Радужными Воробьями.

И, если для кого-то в столице Дарнаса Радужный Воробей мог звучать несколько забавно, то только не для Хаджара. Огромные, под метр в длину, весом в полтонны и размахом крыльев в пять метров, эти твари десятками нападали на Хаджара.

Свисая со скал на одной руке, ему приходилось на пределе своих возможностей отбиваться от треклятых летунов. И, как бы ни было обидно это признавать, но если не техника «Летающего Меча», доставшаяся ему от Черного Генерала, то вряд ли бы он смог пережить этот подъем.

— А я уже решил, что боги избавили меня от необходимости учить кого-то.

С трудом заставляя легкие сделать очередной вдох, с мутными, почти ничего не видевшими глазами, Хаджар валялся на краю обрыва.

Там, внизу, под слоем пушистых кучевых облаков, лежало почти семь километров отвесной скалы. Расстояние, которое не преодолел бы ни то, что простой практикующий, но и редкий Небесный Солдат.

— Я… тебя… убью, — прохрипел Хаджар.

За эти полторы недели проведенные на Горе Ненастий, он воспылал к Оруну той палитрой чувств, в которых кроме ненависти и злобы больше ничего и не было.

— Стремление достойное, — Орун, все в той же доминирующей манере, сидел на камне. Перед ним, на огромном вертеле, жарилось над костром мясо. — А реализовать сможешь?

Выглядело это несколько сюрреалистическое. Вертель, на котором покоилась туша весом в несколько сотен килограмм, выглядел скорее как походный посох. А стойки, держащие его на весу — осадные рогатки. Если такие вообще существовали.

Аромат поджаристого мяса, посыпанного пряными и острыми специями, бульканье закипающей крови и сока, которыми истекала туша, все это задурманило разум Хаджара.

Истинным адептам действительно не требовались пища и вода. Во всяком случае, не в таком количестве как смертным или практикующим. Но, тем не менее, после такого приключения, которое пережил Хаджар, организму нужно было восстановить силы.

И если не получалось сделать это при помощи энергии, которой в данный момент у Хаджара оставалось самый минимум, то приходилось восстанавливаться самым обычным и приземленным образом.

Едой.

Рот Хаджар мгновенно наполнился слюной, а в животе так заурчало, что стало даже больно. Не в силах встать, Хаджар банально пополз к еде.

— Не так быстро, щегол, — Орун поднялся и встал напротив Хаджара. — Или ты уже забыл наш уговор? Если у тебя не получится меня поцарапать, то ты — мой.

\* \* \*

— Хаджар? — на плечо легла знакомая, слегка мозолистая ладонь. — Все в порядке?

— Все в порядке, — ответил Хаджар. — Просто немного воспоминаний.

Эйнен «кивнул» в своей привычной, сдержанной манере и отошел.

— Ох, боги и демоны, это то, о чем я думаю?

— Лучше бы, Том, это было не так.

Анис обнажила клинок. Её примеру последовали и остальные члены отряда. Мгновенно активировав артефактную броню и вооружившись, они встали плечом к плечу.

Хаджар, пока не спешивший с Зовом, лишь призвал в реальность Черный Клинок. Это не укрылось от Эйнена, который уже стоял внутри своей Теневой Обезьяны.

За два года защитная техника островитянина успела разительно измениться. Теперь это была не огромная, пяти метровая тварь, а нечто вроде силуэта, застывшего вокруг самого Эйнена. Вот только потеряв в размере, обезьяна явно приобрела в плотности и теперь выглядела как миниатюрная, но неприступная бронированная крепость.

Бронированная все в той же, радужной чешуе.

— Это действительно оно? — все не унимался Том. — Озеро Грез?

Отряд стоял на берегу покрытого туманами, озера. И, видят Высокие Небеса, от его водной поверхности тянуло такой опасностью, которую Хаджар ощущал только в логовах самых жутких зверей Горы Ненастий.

И, если тогда ему приходилось забираться в них из-за Оруна, да поселятся в нем черви, то теперь он шел туда по своей воли.

— Ларис там.

— Где — там? Я его не вижу.

— Он под водой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 752**

На Ярости Смертного Неба уже во все шел пир, который Император Морган устроил для своего ближайшего круга гостей. Стол, рассчитанный всего на семьдесят человек, поставили таким образом, чтобы можно было наблюдать за происходящем у Озера Грез.

Явства, стоящие перед гостями, мало походили на те, что обычно представляли себе на пирах смертные, практикующие и начинающие истинные адепты.

Здесь не было ни мяса, ни особых изысков. Только огромное количество самых разнообразных фруктов и даже кореньев. Да, тех простых кореньев, которыми питаются разве что бродяги смертных.

Вот только от каждого фрукта и корешка тянуло невероятной, практически на ощупь ощущаемой энергией. Все, что предложил в качестве угощения Император, являлось, без малого, редкими природными ресурсами. И за многие из них начинающие истинные адепты были бы готовы продать душу.

— Никогда бы не подумал, Брустр, — со скрытой насмешкой произнес Данахэд, отправляя в рот очередной Солнечный Персик. — что твои племянники так дружны с твоим сыном.

Глава Хищных Клинков лишь сжал зубы, отчего его скулы вздулись, но промолчал. Как и многие, он продолжал наблюдать за весьма колоритным отрядом.

Один из многочисленных сыновей Данахэда, дочь Агвара, потерявшая его расположения из-за связи с простолюдином, два племянника Брустора, которые еще дышали лишь по политическим причинам и ученик Оруна.

Несколько часов назад Брустору пришлось пережить поток насмешек со стороны Сальма Тареза. Тот не упустил случая позубоскалить по поводу того, что Лариса утащил монстр Озера Грез.

Разумеется, Тарез забыл упомянуть, что Ларису удалось защитить свой отряд от неминуемой гибели. Все же, монстр Озера Грез находился на уровне Первобытного Монстра четвертой стадии.

Вряд ли хоть кто-то из находившихся сейчас в лесу адептов был способен одолеть монстра, равного по силе Безымянному адепту.

А теперь отряд, идущий по следу Лариса, который они непонятно каким образом смогли различить, вплотную подобрался к озеру.

И это при том, что озеро обладало совершенно невероятной способностью к постоянной смене своего местоположения.

Как и благодаря чему происходили подобные аномалии, не смогли выяснить даже за тысячи лет лучшие ученые умы Даанатана.

— Ну наконец-то, — Орун, сбив ребром ладони горлышки от бутылки одного из лучших вин, залпом осушил содержимое емкости, а затем вытер губы рукой. После чего не забыл вытереть саму руку уже о собственный волосы. — Я уж думал выкормыш бездны так и будет возиться с этими бездарями.

Главы кланов повернулись к Оруну, но никто из них так ничего и не сказал против «бездарей». Все они надеялись на то, что Великий Мечник упадет в грязь с лицом, когда его ученик бесславно сгинет в Озере Грез.

\* \* \*

Подойдя к кромке воды, Хаджар вытянул перед собой руку. Стоило ему это сделать, как туман, плотным покрывалом укрывший водную гладь, свился тонкими плетьми и выстрелил в сторону вторженца.

Хаджар одернул руку и сделал несколько шагов назад.

Туман тут же рассеялся над водой.

— Ничего не напоминает? — Хаджар сжал кулак и повернулся к другу.

— Озеро в Море Песка, — кивнул Эйнен.

Два товарища уже сталкивались с подобной аномалией. Тогда, в Море Песка, подобный туман скрывал вход в древнюю обитель исчезнувшей цивилизации магов.

— И на этот раз мы вряд ли сможем приготовить яд, который заблокирует наши способности.

Эйнен «скосился» в сторону аристократов. Разумеется, островитянин доверял Доре, но вот остальным…

— Даже если бы я и смог, — сказал он. — то все равно бы не стал так рисковать.

— Согласен, дружище.

— О чем вы там треплитесь?! — рявкнул Гэлхад.

Кажется великана совсем не заботил тот факт, что они стояли на берегу мистического озера, туман которого обладал неизвестными свойствами и силой.

— О том, что Ларис находится под Озером, — ответил Хаджар. Все это время они с Эйненом говорили на диалекте, так что аристократы не особо понимали о чем шла речь.

Разумеется, Диносы и Марнил могли за эти два года попытаться выучить диалект Эйнена, но вряд ли бы их попытки увенчались успехом.

Диалектов в стране островов было даже больше, чем самих островов. И очень мало вероятно, что в столице можно было отыскать учителя хотя бы на десяток из них.

— Возможно, варвар, — вероятно, из-за нервов, Том вернулся к своей привычной манере речи. — ты, среди зверей на горе, забыл язык Империи и хотел сказать — на дне Озера?

— Нет, Том, — Хаджар поднял с земли камень и, отойдя на почтительное расстояние, бросил его в сторону озера. — Я сказал именно то, что и хотел сказать.

Туман, скрутившись в тугие жгуты, выстрелил сотней щупалец. Они обвили камень, сжались, а спустя мгновение вновь рассеялись над водной гладью.

Камень исчез. Ни пыли, ни крошки, ни хлопка. Он просто испарился.

— Как кто-то может быть под Озером, Хаджар?

— Мы с Эйненом уже сталкивались с подобным, — Хаджар отряхнул руки и повернулся к задавшей вопрос Анис. — В Море Песка существовало подобное Озеро. Оно закрывало проход в… сокрытые земли. Туман, который вы видите перед собой, на самом деле это живое существо. И оно будет реагировать на все, что обладает энергией. Или же несет на себе её след.

Адепты замолчали. Они и сами видели то, с какой скоростью и легкостью сотая доля тумана поглотила камень.

— Получается, что туман могут миновать только смертные?

— Да, — почти не солгал Хаджар.

Он, как и Эйнен, не собирался распространяться на тему того, что ловушку можно было пройти и при помощи особого яда.

— Значит, все просто, — пожал плечами-валунами Гэлхад. — Мы уничтожим эту тварь.

Хаджар не успел остановить горячего великана клана Вечной Горы. Перехватив секиру, тот сделал шаг в сторону озера. Туман, вобрав в себя половину белесой субстанции, мгновенно преобразился в хищную пасть.

Гэлхад нанес мощный, рубящий удар. Шлейф силы, пропитанный мистериями, сорвался в полет. Эхо, которое он создавал, оставляло в пространстве маленькие взрывы силы. Сам же удар рассек водную гладь, разделив её на две половины.

Но туман, попросту пропустив удар сквозь себя, мгновенно впился в ногу Гэлхаду. Великан закричал от жуткой боли и прыгнул назад.

Стоило ему пересечь невидимую черту, как туманная белесая пасть рассеялась. Одновременно с этим в воду упали кровавые ошметки и часть восстановившейся озерной глади окрасилась алым.

— Что это за демон?! — Гэлхад, около которого уже крутилась Анис, держался за раненную ногу.

Туман не просто «прокусил» его Императорскую броню, а порвал её так просто, будто это была тряпка. После чего вырывал из бедра великана здоровенный кусок плоти.

Оголенная кость слегка блестела в свете полной луны.

— Эту тварь нам не победить. Хотя бы просто потому, что это не столько животное, сколько особое заклинание. Волшебная пелена, если точнее, –резюмировал Хаджар. Воспоминания о тренировках на Горе Ненастий вновь стучались к нему в сознание. — Но мы можем её обхитрить. Делайте то, что я говорю и, возможно, мы сможем выжить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 753**

После путешествия по Морю Песка, Хаджар мысленно сотни раз переживал момент, когда они нашли озеро, созданное древними магами. Но даже так, спустя несколько лет, он все равно не был уверен в успешности возникшего в сознании плана.

Увы, у отряда просто не было времени на размышление о том, получится или нет; откуда здесь взялось созданное исчезнувшей цивилизацией магов озеро.

С каждой минутой бездействия шанс того, что Ларис Динос выживет, уменьшался. А вместе с этим исчезала и возможность свергнуть с престола клана Хищных Клинков его нынешнего главу. И, значит, одновременно с этим повышался риск быть уничтоженными этим самым главой.

Хаджар, еще раз вздохнув и посокрушавшись над тем, что его жизнь вертится вокруг Диносов, поднял над собой Черный Клинок.

Все так же, не использую Зова и не приглашая присоединиться к битве подросшего птенца птицы Кецаль, он глубоко вздохнул.

Каждый раз, используя эту технику, Хаджар ощущал себя склоняющим колено перед мощью Черного Генерала, но тут же осознавал, что это было не так.

Нет в мире большей чести для воина, чем, осознавая, что перед тобой расставлена ловушка, войти в эту ловушку с гордо поднятой головой и, перевернув все в свою пользу, повергнуть противника.

И именно это и собирался сделать Хаджар.

Он заберет у Дархана все, и не отдаст ему ничего.

— Первый Удар: Летающий Клинок!

Деревья согнулись от мощи, сорвавшейся с клинка Хаджара. На десятки метров вокруг его ног зазмеились глубокие, хищные трещины.

Воздух задрожал настолько отчетливо, что его покрыли волны, будто кто-то разжег невероятно горячее пламя.

Ударил гром.

Восходящий поток ветра разметал волосы Хаджара, зазвенел фенечками в его волосах, вырвал с корнем несколько деревьев и волной накрыл притаившихся в кустах (в том, что от них осталось) аристократов.

\* \* \*

— Демоны и боги, дружище, — Наставник Жан слегка приподнялся на своем стуле. Как и многие другие, он не сводил взгляда с происходящего на берегу Озера Грез. — Это ты его научил?

Орун, убедившись в том, что мистерии его меча надежно прикрывают от желающих подслушать, честно ответил:

— Нет.

Жан повернулся к мечнику. Он ожидал, что тот улыбнется, скажет, что неудачно пошутил или нечто в этом роде. Но Орун, разом растеряв всю свою напускную браваду, хмурил кустистые брови, от чего только еще больше походил не на человека, а на свирепого зверя.

— Проклятый мальчишка, — утробно прорычал Орун. — Я же говорил ему, не использовать эту технику вплоть до финала.

Жан снова повернулся к юноше, которого лично принимал на обучение в школу «Святого Неба». Как давно это было? Три, четыре года назад? Время, столь короткое, что проходит для Повелителя даже быстрее, чем взмах крыльев бабочки.

Многие за это время не успевают заработать очков Славы и на одну технику уровня Земли. Но этот молодой воин…

То, что он использовал… эта чудовищная по своей доминирующей, всепоглощающей силе техника, она находилась за пределами уровня Неба.

Более того, Жан мог поклясться своим путем развития, что она встала вплотную к границе, которая отделала Императорский уровень от следующего…

И, если бы эта граница не была столь непреодолимой, то одним этим ударом юноша подписал бы себе смертный приговор. Ведь именно на Божественных техниках и Наследии, к ним ведущим, и покоилась мощь Императорской семьи и, следовательно — всего Дарнаса.

Жан скосился в сторону Императора Моргана. Тот сохранял ледяной спокойствие, но его цепкие, темные глаза, они по ястребиному следили за юношей.

От Жана не укрылось и то, как зашептались между собой аристократы и патриархи сект. Во всем Даанатане не нашлось бы и пяти десятков элитных учеников, способных использовать боевую технику Императорского уровня.

Но еще меньше оказалось бы тех, кто был бы в силах не просто призвать, а поддерживать технику «такой» мощи.

— Что за монстра ты взрастил за эти два года, — Жан тяжело опустился обратно на стул.

Впервые, за долгое время, он ощутил, как по спине скатываются гадины холодного пота. В последний раз такое было лишь когда он увидел как сражается его впавший в дикую ярость друг.

В ту ночь, Орун заслужил себе славу Великого Мечника, а также страх всего Даанатана. Вот только ценой тому стал целый аристократический клан.

Клан, который Орун уничтожил в одиночку…

\* \* \*

Черный Клинок, издавая свист, мало похожий на тот, что мог бы породить меч, взвился в широком, секущем взмахе. С его лезвия потянулся не просто длинный, плотный разрез.

Нет, небо рассек черный, драконий клык. А затем, растягиваясь раной на самом пространстве, он породил огромный поток черной, пропитанной глубокими мистериями, энергии.

В ней танцевали разъяренные, голодные черные драконы, тела которых были созданы даже не из мечей — а из ударов мечей.

— Что Орун с ним сделала на этой клятой горе? — Гэлхад осознал себя держащим оружие на готове.

Он выставил перед собой секиру в абсолютно бессознательной, инстинктивной манере. Единственное, что его успокаивало, что так же поступили и другие.

Лишь Анис смогла сохранить невозмутимое спокойствие и не поднять своего меча.

Одно лишь только эхо от единственного удара Хаджара, превращало окрестности в подобие поля боя. На земле протягивались жуткие шрамы, деревья не просто срубало, а превращало в труху. Камни исчезали в мелкой крошке, которая затем исчезала в мерцающую пыль.

И вся эта сокрушительная, неподдающаяся описанию мощь была направлена не на определенную цель, а прямо в центр белого тумана.

Тот не заставил себя ждать.

Ответ на явную атаку последовал незамедлительно. И в той же доминирующей, всепоглощающей манере, что и удар «Летящего Клинка».

Белый туман обернулся, без малого, ордой каких-то жутких животных. Ни одного из них, страшных, явившихся из кошмара испуганного ребенка, никогда в жизни не видели не только ученики «Святого Неба», но и зрители на кораблях.

Лишь Мастер, представленный Императором, слегка прищурился и немного улыбнулся. Вид, принятый туманом, навеял воспоминания о бурной молодости…

— Живее! — по лбу Хаджара покатился пот. Руки, сжимавшие меч, дрожали. Он поддерживал удар «Летящего Клинка» и буря черной энергии, наполненная драконами-ударами-меча, сражалась с туманной ордой диких тварей. От их битвы в небо врезались разноцветные молнии, эхо разлеталось по окрестностям и буквально униточжало все на своем пути. Вода в озере вскипала и испарялась. Но испарения, взвинчиваясь туманами лентами, лишь подкрепляли орду монстров. — Долго не удержу!

Уже один только факт того, что Рыцарь Духа начальной стадии был способен в одиночку сдерживать мощь охранного заклинания, как понимали многие зрители, без малого — Божественного уровня, уже было чем-то выдающимся

Но то, что он при этом сумел оттеснить пелену на расстояние, достаточное, чтобы в озеро могли прыгнуть его союзники — это выходило за все рамки о представлении аристократов и дворян о силе простолюдинов.

Единственное, чем они могли объяснить подобное — наставничество Оруна.

Когда под озерной гладью скрылся замыкавший отряд Эйнен, Хаджар, с ревом, нанес мечом рубящий удар. Волна черной энергии вспыхнула такой силой, что её эхо донеслось даже до щита Ярости Смертного Неба.

Зрители ахнули.

Они и представить себе не могли, чтобы простолюдин, Рыцарь Духа начальной стадии, смог продемонстрировать такую силу.

И один лишь только Орун разочарованно сплюнул:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 754**

— Слабак, — сплюнул Орун.

Он голыми руками вырвал из зажаренной туши Трирогова Кабана кусок мяса и, обливаясь еще кипящим жиром, начал его грызть.

Хаджар же, лежа на камнях, пытался отдышаться.

Шел уже второй месяц его тренировок. Хотя, тренировками эти назвать было сложно. Все, что он делал с момента, как поднялся на горное плато и нашел пещеру Оруна, это… пытался встать на ноги.

Как только ему удавалось хоть немного приподняться над взмокшей от его пота и крови земли, как ему по спине тут же прилетал удар палкой.

И если кому-то кажется, что для адепта, чье тело было укреплено особым, Волчьим Отваром племени Орков и сердцем дракона, то… этот человек глубоко ошибался.

Каждый удар палкой, нанесенный Оруном по спине Хаджара, срывал с последнего целые пласты мышц и ломал кости. В итоге, весь следующий день, а то и два, Хаджар с жадность утопающего глотал крупицы энергии из Реки Мира и тут же отправлял их на регенерацию плоти.

При этом он никак не мог повлиять на то, что организм пытался восстановиться не только за счет энергии, но и банальным, «смертным» способом — истощал собственные запасы питательных веществ.

В итоге за месяц зверских избиений Хаджар из крепкого, статного молодого воина, стал походить на высушенный, покрытый шрамами и увечьями скелет.

Он уже забыл, когда в последний раз не чувствовал, чтобы у него ломались и снова сращивались кости. Чтобы не стекала ручьями кровь. Её было так много, что все плато окрасилось в багровый, а временами с края обрыва падал самый настоящий водо… кровопад.

На запах кровь и мяса, слетались хищные птицы.

Орун и не думал их отгонять.

Хаджару, в почти бессознательном состоянии, приходилось делать это самому.

Молча.

Без крика или всхлипа.

Просто потому, что на крик и всхлип ему потребовалось бы израсходовать силы. Силы, которых у него и так почти никогда не было.

— Слабак, — повторил Орун. Запах жаренного мяса топил сознание Хаджара внутри простого, плотоядного голода. Желудок уже давно, казалось, начал переваривать сам себя. И боль от этого лишь вливалась в общий поток агонии. — Жизнь — право сильного! Если ты слаб — ты просто умри. Право на жизнь надо заслужить! За него надо сражаться! Тебя выкинули в этот мир лишь ради одного — чтобы ты трахался, жрал и проливал кровь! Но все это лишь для сильных! Слабым — смерть!

В сознании Хаджара, который вновь накопил немного сил для того, чтобы попытаться встать, билась лишь одна мысль:

— «Еда!».

\* \* \*

Озеро Грез на деле оказалось точно таким же, как его запомнили из путешествия в Море Песка Хаджар с Эйненом. Холодные, прозрачные, лишенные всякой жизни, воды.

Создавалось такое впечатление, что Озеро не просто было «искусственным». Нет. Это словно огромная чаша, которую заполнили водой и собирались, возможно, вымыть в ней посуду.

Но посуды не нашлось, так что мыли шестерых адептов.

Анис спускалась ко дну первой. Она, не позволяя себе лишних движений, выставили вперед клинок и двигала собственное тело энергией. Мистерии же, срываясь с острия её длинного, тонкого клинка, рассекали водную гладь.

В итоге погружение на глубину в километр, которое было бы невозможным для смертных, у Рыцарей Духа не заняло и пары минут.

Уже вскоре аристократы остановились и зависли в темной водной глади. Они не могли поверить своим глазам. Прямо под ними, в том месте, где должно было быть дно… последнего не оказалось. Вместо него они смотрели на нечто, напоминающее поверхность озера.

Так, если смотреть на него из-под воды.

Хаджар с Эйненом, уже сталкивавшиеся с подобным, первыми «вынырнули на поверхность».

Перекувырнувшись в воздухе, они упали на мягкий травяной ковер.

Густой, лиственный, заполненный дурманящими, сладкими запахами лес, распахнул перед ними свои дружелюбные объятья.

Было светло и тепло. Так, если бы в небе не раскинулась рябая, водная гладь, а зависло приветственное утреннее солнышко.

Березы и ясени, дубы и лиственницы, вишни и яблони — множество прекрасных деревьев качались в такт непонятно откуда возникшему ветру.

— Это сад, — прозвучал восторженный голос.

Дора и Анис последовали за двумя друзьями. С неба… или чем там на самом деле являлось дно озера, последними спустились Гэлхад с Томом.

Четыре аристократа глазели вокруг ничуть не скромнее, чем простолюдин, впервые попавший в дом аристократа. Хаджар с Эйненом только усмехнулись подобному поведению.

Все люди, в определенных ситуациях, вели себя одинаково. И не важно какого, предположительно, цвета, у них струилась по жилам кровь.

— Действительно, — согласился Хаджар. — Похоже на сад. Будьте на чеку.

— На чеку в саду? — Том нагнулся и сорвался цветок. Такой пышный, сочный и пахнущий жизнью… Хаджар еще никогда прежде, даже в королевском саду Лидуса, не видел подобных цветов. — С какой стати?

— С такой, — Анис не дала возможности съязвить Хаджару. — Что любой сад кто-то должен охранять.

Том посмотрел на сестру и промолчал. Хаджар не видел пару Диносов чуть больше, чем два года. Но пары часов, проведенных в их компании, было достаточно, чтобы заметить, как сильно поменялись их отношения.

Раньше лидерскую позицию занимал именно Том, в то время как Анис старательно исполняла роль слуги. Теперь же все развернулось.

Анис будто снова вернула себе титула старшей наследницы, а Том был не более, чем её избалованным младшим братом.

— Что скажешь, следопыт? — приглушенный бас Гэлхада слегка разрядил атмосферу.

Хаджар сел на корточки и провел ладонью над землей.

Цветы высокие, тянущиеся к «небу». Ни единой примятой травинки. Ни единой рыхлинки или непонятно откуда взявшейся кочки.

Девственный, нетронутый травяной и цветочный ковер. Место, в котором счел бы за счастье оказаться любой пейзажист или, возможно, поэт.

Хаджар опустил пальцы в землю. Зарылся в неё по самое запястье и прислушался к своим чувствам.

Холодная…

Настолько, что могла бы обмануть неопытного следопыта.

Хаджар не был неопытным. В былые времена от его умения читать следы зависела жизнь не только его брата, а тысяч подчиненных.

Земля была недостаточно холодная. Ветра, которые здесь дуют, должны были её остудить куда сильнее, чем та температура, которой она обладала сейчас.

По ней кто-то недавно шел. Более того — шел, проливая кровь. Только кровь могла неравномерно прогреть землю настолько, чтобы та не успела остыть.

— Здесь недавно сражались, — протянул Хаджар. Перед его внутренним взором возникали и тут же рушились картинки недавних битв. Он никак не мог составить полной картины произошедшего. Детали постоянно ускользали от него. И такого он не мог вспомнить с того самого момента, как впервые, с помощь нейросети, обучался искусству чтения леса. — Немогу сказать как давно…

— Сколько? — спросила Дора. — Сколько человек сражалось?

И вновь в сознании Хаджара построились и мгновенно разрушились картины прошлого.

— Не знаю, — ответил он. — Все неясно. Не могу понять…

Первой упала Анис. Следом за ней Дора. Потом Гэлхад и Эйнен. Том, успев промямлить нечто, напоминающее:

— Мама… — тоже исчез в густом, цветочном ковре.

Хаджар не успел даже понять, что произошло, как земля поглотила пятерых его спутников.

Он остался один.

— От тебя пахнет Врагом… Дурной запах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 755**

Существо… хотя, правильнее будет сказать — нечто, появившееся из цветущего, прекрасного сада, выглядело его фоне так же неестественно, как испражняющийся конь посреди Императорского приема, на крупе которого предавались бы страсти двое толстых, старых политиков.

Хотя, последнее на таком приеме, в каком-нибудь темном закутке, наверное и не было бы столь неестественным…

Нечто, явившееся перед Хаджаром, чем-то напоминало его собственный Зов. Так же закутанное в черный плащ, сотканный из тумана, оно опиралось на такой же посох. Он, как и само создание, не касалось цветов, а будто плыло над ними.

Но даже так — в том месте, где пролетела тварь, цветы мгновенно увядали, превращались в перегной, а затем из их праха, словно мифический феникс, поднимались уже новые, не менее прекрасные растения.

Во всей фигуре, превышавший в размерах два метра, единственным, что казалось физически реальным, была выглядывавшая из-под капюшона лицевая часть черепа и реберная клетка. Причем если череп был лишен всяческой мышечной ткани, то вот торс выглядел едва ли не живым.

Возможно это было как-то связано с крупным, вросшим в солнечное сплетение, багровым кристаллом. От него по всему «телу» существа расходились жилы, по которым пульсировала энергия.

Хаджар уже был знаком с энергией, обладающей характерными цветом и аурой. Более того, подобный кристалл, на деле — Ядро, в данный момент покоился в пространственном артефакте.

— Опять, — слегка устало вздохнул Хаджар и выставил перед собой Черный Клинок. — Будь не ладен этот Дархан…

В который раз незнакомые сущности, определив в Хаджаре потомка Черного Генерала, бросалось в битву и…

— Разве так воспитывают принца славного королевства Лидус, — даже голос существа чем-то напоминал собой туман. Шелестящий, находящийся где-то на грани слышимости и мгновенно исчезающий. — Придя кому-то в гости, обнажать оружие?

Сказать, что Хаджар был удивлен, не сказать ничего. Впервые создание, знавшее кем являлся его духовный предок, не спешило отправить самого Хаджара к этим самым предкам.

— Ты не собираешься атаковать? — с недоверием спросил Хаджар, так и не опустивший меча.

— Зачем мне это.

— Тогда что ты сделал с моими друзьями?

— Другом, — поправило существо. — Эйнен, как и остальные, кто пришел в эту ночь в мой сад, спят. И как любой спящий, они видят сны. Кто-то приятные, кто-то не очень.

Существо, внезапно, нагнулось и попыталось сорвать цветок, но стоило его «руке» оказаться поблизости от прекрасного растения, как-то мгновенно обернулось в прах.

Нечто «вздохнуло» и выпрямилось. Пустые глазницы белого черепа смотрели на Хаджара.

— Откуда ты знаешь кто я и как зовут моих спутников?

— Я знаю всех, кто приходит в мои владения, Хаджар, — нечто повернулось к «небу». Хаджар мог поклястся, что пустые глазницы пронзили водную поверхность и устремили взор к застывшим в небе кораблям. — И тех, кто смотрит сейчас за нами. Смотрят, но не видят. Даже тот Хозяин Неба — он не сможет пробиться сквозь пелену Эйцири.

— Пелена Эйцири? Так называется заклинание тумана?

— Нет, так звали девушку, которая его наложила на это озеро.

От нечто, несмотря на весьма угрожающий внешний вид, не исходило ровным счетом никакой угрозы. Более того, Хаджар не ощущал того, чтобы от нечто исходили хоть какие-то нити энергии.

Получается, что уже не труп, но и еще не скелет, не был чей-то Тенью.

В таком случае — чем он являлся и как…

— Благодаря этому, — туманная рука коснулась алого кристалла в центре груди. — Я еще могу находиться в этом прекрасном саду только благодаря этому демоническому сердцу.

Хаджар окончательно перестал понимать, что здесь происходит. Как бы он не старался смотреть сквозь Реку Мира, но не мог обнаружить и следа присутствия островитянина и остальных.

Но, что выглядело куда более мистичным — он и присутствия этого создания не мог заметить. Складывалось такое впечатление, что его и вовсе не существовало в реальности.

— Ты умеешь читать мысли? — спросил Хаджар.

Не потому, что ему было принципиально важно узнать ответ на этот вопрос. А просто потому, что хотел хоть немного потянуть время, чтобы собраться с мыслями и составить план дальнейших действий.

Он нутром чуял, что чтобы здесь не происходило, добром это никак не могло закончится.

— Только судьбы, — внезапно ответило создание. Оно продолжало смотреть сквозь водную пелену. — Тебе было предначертано сюда прийти. Так же, как и твоему другу и твоим спутникам. Так же, как им было предначертано упасть в сон. А тебе, задать мне вопрос — почему я не мертв, но и не жив. Я решил ответить сразу…

— Но…

— Да, возможно, таким образом я изменил судьбу, — перебило Хаджара создание. Тот все отчетливее понимал, что… ничего не понимает.

Ситуация так стремительно изменилась и так быстро покатилась куда-то под откос, что все, что мог делать Хаджар — просто наблюдать. Жутко неприятное и даже чем-то пугающее чувство.

А после тренировки с Оруном, да сядет он трижды на кол, Хаджара было сложно чем-либо напугать.

— Знаешь, раньше судьбу не воспринимали как написанный свиток или сотканную ткань. Нет, ходили мифы, что когда-то люди были вылеплены богами из глины. Дабы прислуживать им. И вместе с людьми вылепили и их судьбы. Поэтому искусство гончаров, как и кузнецов, считалось сакральным. Из мягкого сделать твердое, из твердое — мягкое. Бесформенному придать форму, а затем забрать у четких очертаний их границы. Повергать мир в хаос, вынуждая хаос следовать законам и упорядочиваться.

В который раз Хаджар был благодарен судьбу, чем бы она там не являлась, за встречу с Древом Жизни. Если бы не оно, то при разговоре с некоторыми сущностями, Хаджар бы уже несколько раз успел сойти с ума.

— Тебе ничто это не напоминает? — внезапно спросила существо. — Ничего не напоминает подобное описание?

Хаджар и вправду задумался. Опять же — ему просто требовалось потянуть время. И если параллельно с этим он мог дать нейросети возможность собрать больше данных, а самому поломать голову над очередной загадкой, то почему и нет.

— Грезы, — внезапно осенило Хаджара. — Это напоминает сны.

— Судьба это сон, Хаджар Дархан, — согласно «кивнуло» создание. — И так же, как вечно изменчив и непостоянен сон, так же изменчива и судьба.

— Все, что я знаю об изменении судьбы, это то, что из-за богов люди больше не могут её менять, — резко ответил Хаджар.

— Может и так, а может люди просто разучились отличать сон от судьбы. Ведь, кто знает, может ты до сих пор лежишь на железном столе и люди в зеленых халатах режут тебя сталью и вставляют молнии в твой мозг.

Хаджар вздрогнул. Если бы он мог выронить Черный Клинок — то выронил бы.

Существо, чем бы оно не являлось, явно описывало последние часы проведенные Хаджара на Земле.

— Кто ты…

Создание отвернулось от водной глади.

Проклятье…

Оно посмотрело ему в глаза.

Проклятье…

— Тебе ведь нравилась сказка о Горшечнике, Dlahi Hadjar?

Проклятье! Это меняющее положение озеро, этот туман, этот сад… это не было «владениями» туманной фигуры.

Это была её тюрьма!

Но Хаджар понял это слишком поздно. Цветы оплели его тело крепкими лианами и Хаджар понял, что в прямом смысле слова — проваливается под землю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 756**

— Помогите, пожалуйста, прошу вас.

В центре шумного города, на разгоряченных от беготни посыльных и шуршания колес телег, мостовых, среди бесстрастных, спешащих по своим делам, под жаром беспощадного, полуденного солнца, бродил поседевший, полусумасшедший юноша.

— Помогите, — цеплялся он к рукам прохожих. — пожалуйста, — хватался он за их сапоги и штаны. — умоляю.

Но от всюду слышалось только сухое:

— Поди вон, нищая шваль.

Или брезгливое:

— Не трогай моего сына, животное! От тебя пахнет болезнями!

А еще гневное:

— Стража! Стража! Здесь неприкасаемый!

Народ тут ж заматывал лицо любой, нашедшийся под рукой тканью и спешил убраться на противоположную улицу.

— «Неприкасаемый», — подумал Хаджар. — «Так, в давние эпохи называли прокаженных! Но уже тысячи лет, как проказа была истреблена!»

— Нет, нет, — можно было бы сказать, что седой юноша захлебывался слезами, но это было не так. — Я не прокаженный! — он просто не мог плакать. Из уголков его глаз, вплоть до самого подбородка, тянулись черные полосы.

Именно из-за них, вкупе с черными лохмотьями, заменявшими юноше одежды, люди ошибочно принимали его за прокаженного.

Неприкасаемого.

Из-за поворота, около которого и стоял Хаджар, послышался лязг метала и тяжелый гул, которые издавали кованные сапоги, бьющие по мостовой.

Нетрудно догадаться, что служивые, государевы люди, сделают пусть и с предполагаемым, но прокаженным. Этим несчастным вход в город был запрещен под угрозой смертной казни.

Ведь одно неловкое движение и могла начаться эпидемия, которая уничтожила бы все, в пределах досягаемости человеческого взора.

Хаджар потянулся было к упавшему, от бессилия, на мостовую юноше, но его рука прошла насквозь парня. Не всколыхнула ни одежд, ни всклоченных, седых волос.

— Это просто сон, Хаджар, — прозвучало рядом.

Хаджар повернулся. Рядом с ним стояла фигура, наполовину созданная из ожившей тьмы и наполовину — из пока еще не разложившегося скелета. В центре груди сознания билось красное, кристаллическое сердце.

Воспоминания постепенно возвращались в сознание Хаджара. Он увидел сцену, как сражался с туманом на поверхности озера, а затем, как его спутники и друг — Эйнен Островитянин исчезла под покровом цветочного луга.

— Просто сон, — голосом, буквально истекающим грустью, повторило существо.

В этот момент из-за поворота показалась стража.

— Вон он! — громыхнул бегущий впереди сержант. — Если не хотите к дому праотцов, то не дайте этому псу к вам прикоснуться!

Хаджар не узнал ни герба, на нагрудниках служивых, ни их брони. Такой он еще не видел. И, при всем его скепсисе к нынешнему вооружению у городских служивых, эта выглядела еще хуже.

Такое впечатление, что она вообще не являлась артефактной. А ведь даже в эпоху Ста Королевств, которая миновала демон знает когда, уже наладили производство артефактной брони.

Получалось, что времена, в которые Хаджара отправил явно чужой сон, уходили куда-то к самым корням древа истории.

— Нет, вы не понимаете, я не прокаженный, — служивые уже окружили юношу. Выставив перед собой щиты и копья, они взяли его в кольцо, которым обычно сковывают опасных пленных или хищных зверей. — Я лишь ищу помощи… я ищу Тисэ, — по отношению к высушенному, почти не способному шевелиться несчастному, такая мера предосторожности явно выглядела лишней.

— Прикончить пса! — рявкнул сержант. — Только аккуратней! Смотрите, чтобы на вас не попала его гнилая кровь!

Служивый уже замахнулся своим копьем, но в этот момент вперед вышел самый юный из городских стражей.

— Ты совсем из ума выжил от нехватки баб, молодой?! Жить надоело!

— Постойте лэр, сержант! Кажется я уже где-то слышал имя.

— Что еще за имя!

— Имя — Тисэ.

Юноша, только недавно его произнесший, тут же оживился. Он потянулся рукой к молодому стражнику. Ему дрожащие губы прошептали:

— Вы знаете Тисэ? Вы её видели?

Хаджар же раз за разом мысленно прокручивал произнесенное «лэр». Он не помнил, чтобы хоть кто-то использовал столь архаичное военное обращение. Опять же — даже в эпоху Ста Королевств так не говорили.

— Как давно это произошло? — спросил он у странной фигуры, стоящей рядом с ним.

Воспоминания полностью вернулись к Хаджару. И теперь он понимал, кому именно принадлежал этот странный сон. А еще то, что в данный момент он, скорее всего, находился в тюрьме, которую возвели именно ради этого… создания.

— Во времена, когда еще не погасла Большая Северная Звезда. Покровительница всех странников.

Хаджар ничего не слышал о Большой Северной Звезде. Но, даже если воспоминания о светиле, о котором существо отзывалось с таким уважением, стерлись в пыли эпох, то…

Проклятье… сколько сотен тысяч лет минуло с тех пор?

— Нет, я не видел Тисэ, — стражник опустился на корточки и, игнорируя предостерегающие, грубые слова сержанта, голой рукой сжал ладонь настродавшегося юноши и помог ему подняться на ноги. — Ты ведь Б…

Имя юноши заглушил порыв ветра и Хаджар не смог разобрать произнесенного слова. А читать по губам было бесполезно. Язык, на котором говорили местные, Хаджар попросту не знал, а нейросеть и вовсе сочла его давно умершим.

Ни в одном современном диалекте не осталось и следа от этого наречия…

— Да, — кивнул юноша. — Это я.

— Сержант, — стражник повернулся к офицеру. — Я знаю этого несчастного. И он действительно никакой не прокаженный.

— Да я уже вижу, — буркнул офицер.

Он смотрел на то, как его подчиненный без страха трогал голой кожей этого бродягу.

Хаджар же вспоминал, что проказа в этом огромном мире была не такой, как на Земле. От простого прикосновения она распространялась мгновенно, а симптомы в виде гниения проявлялись в считанные секунды.

— И кто же это такой, рядовой? — сержант поставил копье рядом с собой.

— Бродяга, — пожал плечами служивый. — Сбрендивший несчастный. Несет чушь о том, что его возлюбленную — Тисэ, украл бог войны Дергер.

— Да, да! — юноша, обламывая ногти, попытался схватиться за броню поднявшего его на ноги стражника. — Он увез её на своей колеснице, запряженной огненными псами!

Он продолжал говорить что-то еще. О том, что молился Яшмовому Императору целую неделю. О том, что совершил все древние обряды, какие только смог найти.

Но вместо этого лишь только истратил слезы. Он плакал от своего бессилия так много, что соль прожгла в его коже две черные полосы.

— Сумасшедший, — сержант сплюнул на землю и посмотрел на юношу. — Отведите его в казарму и накормите.

— А дальше что?

Офицер обернулся. Горожане внимательно, пусть и находясь на почтительном расстоянии, следили за происходящим.

— Отправим вон из города, — нарочито громко ответил сержант. — Нам здесь нищие безумцы ни к чему, — и уже куда тише он добавил. — и обездоленные войной тоже.

Развернувшись и блеснув зажатым подмышкой шлемом, он отправился вниз по улице.

Следом за ним поспешили и остальные стражники. Один из них едва ли не тащил на себе беззвучно и без слезно рыдающего, похожего на мумию юношу, который все повторял:

— Тисэ… дождись, меня, Тисэ… Тисэ, я приду за тобой.

В следующее мгновение Хаджар уже вновь стоял на цветочном лугу.

Он тяжело дышал.

Но даже так — неотрывно смотрел на тень с бьющимся, алым, демоническим сердцем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 757**

Хаджар слышал эту историю всего несколько лет назад. Пять, может быть уже шесть лет тому назад. Еще в те времена, когда они только начали с Эйненом работать охранниками в караване Рахаима.

Тот, перед тем как рассказать об истинной цели похода каравана, поведал им старую легенду. Частично её слышали все, но в столь полной версии, как рассказал Рахаим — ни Хаджар, ни Эйнен не припоминали.

По ней получалось, что гениальный горшечник, которому было под силу вылепить все, на что мог упать взгляд, влюбился в девушку красавицу –принцессу города.

Они вместе сбежали.

Жили в хижине в лесу, радовались мелочам. Горшечник лепил, как и положено названию его профессии, самые простые горшки для сельчан.

Принцесса работала с землей и живностью. Но постепенно её точеная, неземная красота, начала грубеть. Сперва руки, потом волосы, а когда постепенно смазывалась линия талия, не вытерпел бог войны Дергер.

Он, с самого рождения прекрасной, как теперь знал Хаджар, Тисэ, был беззаветно в неё влюблен. И, каким-то странным образом, умудрившись, как, опять же, теперь понимал Хаджар, нарушить законы Неба и Земли, вмешался в жизнь смертных.

Он увез Тисэ на седьмое небо, а горшечник остался тосковать по возлюбленной на земле. Собственно, ради него богиня любви и создала эликсир, который сохранила у себя древняя цивилизация магов.

Но, чтобы сохранить равновесие, горшечника прокляли и даже если бы тот оказался вплотную к эликсиру, то все равно не смог бы его обнаружить.

Извращенная логика богов.

Эликсир есть, горшечник есть, шанс найти Тисэ есть, значит вселенная не пострадает.

Что им, вечным, до судеб двух игрушек, которые они создали себе для развлечения.

— Ты Горшечник, — повторил пытающийся отдышаться Хаджар.

Чтобы там не говорило это… существо, но простым сном явление не было. Иначе как объяснить тот факт, что Хаджар чувствовал себя так, будто его выкрутило наизнанку, разорвало на тысячи кусочков, а потом слепило воедино.

— То, что им было, — ответил немертвый и неживой осколок прошлого. — То, что осталось…

Взгляд Хаджара опять привлек стук кристаллического сердца. Из него так и веяло демонической энергией. Постепенно разрозненные кусочки мозаики начали выстраиваться в единое целое.

Для начала — стало понятно откуда у них над головой появилось озеро, похожее на то, что закрывало вход в обитель древней цивилизации.

Скорее всего, именно те самые маги, что берегли эликсир (использовали его в качестве топлива для своего летающего острова, за что и навлекли на себя кару богов… ну или что там произошло у Черного Генерала с тем Золотым Богом) и наложили такое же заклинание на этот цветочный луг.

И, тем самым, превратили его в клетку. Клетку, из которой существо, некогда бывшее юношей горшечником, оказалось заперто внутри, а мир сверху — находился в относительной безопасности от создания.

Почему-то Хаджара не покидала мысль, что существо было именно заперто и огорожено от окружающего мира.

Что-то в нем было не так…

Что-то, имеющее непосредственное отношение к Тарезам и причине, по которой Хельмер так пекся об их сделке.

Тук-тук, билось красное, демоническое сердце; тук-тук, стучало оно.

— За что тебя сюда поместили, горшечник?

— Я не горшечник, — создание вновь не отводило взгляда от озера. — Лишь осколок от того, чем ему потребовалось пожертвовать чтобы стать тем, кто он сейчас.

— Сейчас? — переспросил Хаджар. — Он все еще жив?

— Если это можно назвать жизнью, Dlahi Hadjar, — и вновь существо произнесло эти два слова. Два слова, которые Хаджар впервые услышал, когда появился в этом мире. Причем каким-то образом существо умудрилось произнести их так, как услышал их в то мгновение сам Хаджар. На языке, которого он еще не знал. «Милый Хаджар», убаюкивала его мать. — Человек, наделенный душой, не может победить бога, этого душу ему давшего. Но человек без души, уже и не человек. Горшечник не мертв, но и не жив. Древнее, несчастное создание, бредущее по пути, ведущему лишь к одному.

Существо замолчало, а Хаджар вдруг понял, что, если горшечник и вправду жив, то из всех ныне живущих… хорошо — существующих людей, он должен быть самым древним. Еще помнящим те времена, когда спустился с неба Черный Генерал и научил людей, по преданию Степного Клыка, идти по пути развития.

Возможно именно поэтому доспехи, которые увидел в чужом сне Хаджар, не были артефактными. В те безумно далекие времена еще попросту не умели делать артефакты. Более того — от диких зверей, обладающих собственным путем развития, тоже обороняться не умели.

Именно поэтому людской род был настолько малочисленный, что эльфы действительно считались отдельным народом со своей страной.

Народом, а не кланом, способным уместиться в одном квартале столицы «людской» Империи.

Прикинув все это в уме, легко представить, насколько несопоставимы масштабы прошлого и настоящего.

В те времена армия, насчитывающая двести тысяч человек, могла бы захватить пол мира, а сейчас…

— И к чему ведет этот путь? — спросил Хаджар.

Создание, обломок прошлого, затерявшегося в его собственном падении к бездне, ответило не сразу. Оно будто размышляло стоит ему вообще отвечать на этот вопрос или же лучше промолчать.

— Однажды ты узнаешь, Dlahi Hadjar, — наконец произнесло существо. –обязательно узнаешь… но не сейчас и не от меня.

— Ты знаешь, — Хаджар уселся на цветочном лугу. Осознал и тут же поднялся. Дурацкая привычка, которая ему досталась от того-кого-нельзя-вспоминать. –однажды мне уже сделали пророчество.

— Древо Жизни, — слегка качнуло черепом создание. — Я помню… помнил… слышал этот разговор.

— Как ты… впрочем, не важно. Такие глубины мне не понять.

— Пока не понять, — вновь не стало отрицать существо. — но поднимаешься все выше и выше, Dlahi Hadjar. И чем выше, тем дальше ты видишь. Но, чем выше, тем меньше людей ты встретишь вокруг себя. А путь твой далек и высок…

— Мы продолжим говорить загадками, ты… — Хаджар так и не смог подобрать нужных слов, чтобы как-то «назвать» создание, так что просто неопределенно помахал рукой. — или же ты скажешь уже почему тебя сюда заточили и где мне отыскать моих спутников.

— Потому что я знаю истину, Хаджар. Потому что я слепил все, чтобы было мною обозримо. И слепив, я понял истину, которая напугала и богов, и смертных, и демонов и духов.

— И что же это за истина?

Впервые за долгое время существо повернулось к Хаджару. Каким-то необъяснимым образом блеснули его пустые глазницы.

— Чтобы узнать её, тебе придется исполнить мое желание, Dlahi Hadjar.

Почему-то Хаджар знал, что ответ на этот вопрос ему не понравится. Но, все же, он не мог не спросить.

И он спросил:

— Чего ты хочешь?

А существо не могло не ответить.

И оно ответило:

— Убей меня, Хаджар, принесенный Северным Ветром. Иначе погибнут твои друзья, ибо я никогда не выпущу их из их последнего сна.

Хаджар обнажил Черный Клинок.

— Ох, Dlahi Hadjar, — засмеялся осколок несчастного горшечника. — Но я не уйду так просто. Я уйду с фанфарами и громом. Молниями и огнем. Я уйду так, чтобы обо мне запомнили!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 758**

Волна силы, разорвавшая озерную гладь, врезалась в щит Ярости Смертного Неба. Тот заискрился, а само судно явно зашатало от удара.

Главы аристократов одновременно, не сговариваясь, коснулись ладонями до бортика корабля. Их глубокие, стоящие на грани, а то и на уровне Королевств Оружия или Магии, мистерии, рванули в сторону раззевающей пасть пробоине, но этого оказалось недостаточно.

— Орун, — все в той же спокойной манере произнес Император Морган.

Мечник, до этого показательно ковырявшийся в ухе, внезапно посерьезнел. Он поднялся, отсалютовал и поклонился.

— Да, мой генерал, — произнес он. Пусть никто и не понял, почему Орун обратился к Императору как к «генералу», а не как к правителю империи.

В ту же секунду небо затянули белые тучи из которых сорвавшейся звездой упала белая, шаровая молния. Она окутала щит Ярости Смертного Неба плотным, искрящимся маревом, а затем словно впиталась внутрь. Одновременно с этим уже начавшая давать течь пробоине в щите сомкнула расходящиеся края.

Послы соседних империй не могли сдержать своего восторженного ужаса.

Они слышали, что в Дарнасе есть один человек, единственный, на всю Империю, который, помимо Императорского рода, мог использовать технику Божественного уровня.

И теперь они увидели его своими глазами — Великого Мечника Оруна. Повелителя, который по силе равнялся самому Императору Моргану.

Сильнейшему правителю из всех семи Империй. Лишь только, пожалуй, правитель Ласкана мог сравниться по силе с Морганом.

— Смотрите! — закричал один из высокопоставленных дворян. Статус крови не позволял приравнять их к аристократии, но если падет один из родов, то… именно такие, как этот гость, начнут яростную свару за то, чтобы их дом стал одним из Семи Столпов Империи. — Что это за тварь?!

— Боги и демоны! Помните сказку из детства?

— О дьяволе, живущем на дне озера грез?

Над восстановившейся водной гладью, движения туманной руки разорвав белый, магический туман, опираясь на посох стояло существо. Существо, выглядящее так, будто оно вылезло из неспокойного сна ребенка. Ночного кошмара.

И, самое ужасное, что напротив этого могучего создания стоял простой адепт. Рыцарь Духа начальной стадии. В руках он держал один только меч.

— Кажется, Орун, твой ученик так и не получит шанса превзойти своего учителя, — засмеялся отчего-то напряженный глава клана Тарезов.

— Как там его звали, — поддержал извечного соперника Брустр Динос. Если в чем и могли сойтись эти два аристократа, то только в ненависти к мечнику Оруну. — Хибар, кажется?

— Нет, Халвал.

— А, наверное, Хиравар.

Тут не сдержались и прыснули уже многие. Хиравар, на старом наречии, означало «кастрированный осел». Наставник Жан, услышавший обидную перебранку, уже приготовился к худшему, но… ничего не произошло. Орун продолжал стоять позади Императора Моргана.

Сам же Жан даже не заметил, когда Орун успел туда переместиться. Как, пожалуй, не заметили и личные охранники Моргана — воины уровня Безымянных.

— Твой ученик, Орун, — Император впервые с начала турнира оторвал голову от собственного кулака. — Как ты его оцениваешь?

— Как бездарного щенка, мой генерал. Недостойного даже подпоясаться и бриться, возгордившегося юнца, да раздерут его дождевые черви.

Ни от кого не укрылась полуулыбка на лице Императора.

— За все время нашего знакомства, Великий Мечник, это, пожалуй, самая лестная оценка, которую я от тебя слышал.

— Так точно, мой генерал. Если бы вы приказали мне сделать выбор между старшими наследниками любого клана или секты из присутствующих на корабле и этим тупым шакалом, я бы выбрал тупого шакала!

Главы аристократии едва было не захлебнулись в собственной желчи.

— Надеюсь, он нас не разочарует, — только и ответил Император. — В грядущем шторме, нам нужны самые крепкие из крепких.

— Шторм, мой генерал? — переспросил Орун. — Не слышал о таком, сэр. Если же вы о небольшой драке с шелудивыми Ласканцами, то из всех их братии внимания стоят лишь орки.

Прошло мгновение. Сверкнула молния. А затем, на фоне зарождающейся на западе бури, загремел хохот. Хохот, который звучал так, будто кто-то ударил мечами о щиты, забил в военные барабаны, направил ветер в паруса фрегатов и линкоров и закричал военный клич.

Так смеялся Император Морган.

Человек, заставивший даже Драконов уважать свое имя.

— И все же, Орун, не вижу по какой причине ты так ценишь этого мальчишку.

— Моя вина, мой генерал, — вновь отсалютовал Орун. — я плохо его воспитал. Он слишком много думает и мало действует. Прошу вас немного подождать. Скоро до него дойдет, что эта тварь способна затолкать ему посох в за…

Император властно поднял ладонь и Орун замолчал.

Послы же, все время наблюдавшие за происходящем, мысленно пытались понять насколько должен быть силен Морган, чтобы управлять таким человеком, как Великий Мечник Орун.

Одновременно со словами, произнесенными Оруном, создание, стоящее на водной глади так же спокойно, как на мостовой, выставило перед собой туманный, черный посох.

Оно произнесло лишь одно слово, а на мир обрушился поток такой силы, что задрожали щиты на сотнях военных кораблей. Земля, в радиусе почти километра, осела. Бесчисленное множество деревьев оказались сломлены и в жуткой какофонии грома, сверкающей молнии и треска, они рухнули в хоровод из щепок и пыли.

Поток черной силы, от которой даже на таком расстоянии и сквозь щиты веяло гнилью и смертью, ударил по одинокой фигуре ничем не защищенного Рыцаря Духа.

— Мальчишка покойник, — злорадно прошипел Брустр. — Ох, жаль отец не дожил до момента, когда Оруна окунут лицом в его же дерьмо и…

Никто и никогда не узнает, чем должна была закончиться фраза главы клана Хищных Клинков.

Столп гнили, который буквально уничтожил все сущее на расстоянии в несколько тысяч метров позади Рыцаря Духа, так и не смог навредить самому юноше.

— Как это возможно! — глава Хищных Клинков вскочил на ноги.

Его примеру последовал и глава дома Тарезов. Последний повернулся к старику, сидящему рядом с Жаном. Ректор «Святого Неба» был невозмутим.

— Судья, зафиксируйте этот момент! Мальчишка явно использовал защитный амулет!

Стоит отметить, что все защитные и атакующие амулеты с талисманами были запрещены. Иначе Турнир Двенадцати превратился бы не в состязание силы, а богатства.

— Тут нечего фиксировать, — только и ответил старик.

Внезапно мальчишка, приковавший к себе столько взглядов, выставил перед собой раскрытую левую ладонь. Вложив в неё сжатый кулак, он низко, в пояс, поклонился.

Этот жест, кроме одного существа, никому не был знаком.

Мастер, приглашенный Императором, слегка приподнялся, а затем вновь прошептал:

— Как любопытно…

А затем ученик Оруна поднял над собой меч.

Грянул гром.

Ударила молния.

Теперь засмеялся уже Орун.

Обведя семерых аристократов полным ненависти взгляда, он прорычал:

\* \* \*

Министр Джу, уже несколько лет блуждавший среди страны смертных, внезапно почувствовал дрожь на спине. Такого он не ощущал уже почти два с половиной миллиона лет.

С того самого момента, как он принял участие в дворцовом перевороте.

Министр Джу, принявший облик простого почтового курьера, повернулся на восток.

Дул северный ветер.

Где-то там, очень далеко, на расстоянии, невообразимом для смертных, зарождалась буря.

— Потомок странника? — прошептал Джу. — Нет, невозможно… Травес был последним… Лазурное Облако истреблено…

И все же, Джу это почувствовал.

Он ощутил его.

Услышал рев.

Рев сильнейшего из драконов — Небесного Странника.

— Пошла! — Джу, отправляя с места в карьер, пришпорил лошадь. — Пошла! Ну! Быстрее!

Он должен был успеть! Должен был успеть найти молодого дракона раньше, чем тот перейдет ко второй части техники медитации «Пути Среди Облаков».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 759**

— Что происходит?! — закричали на кораблях в небе.

На озере, всего мгновение назад, какое-то существо использовала технику, о которой никто не то что не слышал, а и помыслить не мог. Казалось, что оно не применяло никаких мистерий или энергии, а просто… заставило гнить все в округе.

Так, будто управляло самим процессом гниения. Его сутью.

Такое было невозможно даже для Пиковых Повелителей, специализирующихся на истинном пути развития или же — магии.

И в этот момент, когда все присутствующие уже успели похоронить вставшего на пути невиданной силы мальчишку, тот каким-то чудом умудрился выжить.

В то время как позади него, на расстоянии многих километров, все обратилось в прах, он все так же стоял на водной глади.

— Как Рыцарь Духа может удерживать себя на поверхности озера?!

— Да кто он такой!

Тысячи взоров были устремлены на Хаджара. А когда вокруг него вспыхнул вихрь черной, с синими прожилками, энергии, то голоса стихли.

Не потому, что люди замолчали, просто они оказались заглушены страшным ревом. Паруса многих кораблей задрожали, когда вместе с громом по ним ударил яростный рев дикого зверя.

Энергия, недавно закручивавшаяся безумным штормом, внезапно сжалась в небольшую сферу, а затем и вовсе лопнула мыльным пузырем.

На поверхности озера стоял все тот же юноша. Вот только теперь вместо старых, тысячи раз заплатанных одежд, его прикрывал полный, черных доспех.

Со спины струился плащ. Будто созданный из тумана, обрамленный серебром, он запечатлел на себе герб. Герб, который никто и никогда прежде не видел, но даже так — взгляд лишь скользил по нему и нисколько не задерживался.

Настолько он был простым.

Чего не скажешь о броне. Она казалось крепкой. Крепкой настолько, что могла бы выдержать удар императорской техники, но при этом не выглядела тяжелой.

Она вообще походила на нечто, напоминающее одновременно и просторные одежды (с поправкой на то, что те были сделаны из таинственного металла) и, словно, вторую кожу.

Настолько плотно доспехи прилегали к телу юноши.

— Он сумасшедший? — зазвучали шепотки. — Сражаться без шлема?!

— Проклятье… вы знаете кто бы мог сделать подобный Императорский Доспех? Я хочу такой же!

— Возможно, клан Вечной Горы, — неуверенно ответили рядом.

— Да зачем тебе доспех без шлема?

И действительно. Несмотря на то, что броня юноши явно принадлежала к классу Императорского артефакта, она, почему-то, не имела шлема.

И в то время пока все обсуждали достоинства и недостатки этого артефакта, на Ярости Смертного Неба стояла гробовая тишина.

Её нарушал лишь мерный ритм, отбиваемый ногтями, больше похожими на когти, призванного Императором Мастера.

— Зов… — протянул он. — Но чьему роду он может принадлежать? Никогда не видел такого потенциала… Что за древний ходок оставил в человеческом роду свое семя? Может стоить рассказать правителю? Нет, пока посмотрю еще немного.

Слов Мастера, даже если бы их кто-то и услышал, все равно бы не поняли. Он говорил на языке Стране Драконов.

А ни один человек, даже будь он Безымянным гением, не смог бы его выучить. Для того чтобы говорить на этом языке, нужно иметь хоть каплю крови Хозяев Небес.

— Одними только доспехами он с ним не справиться, Орун, — впервые, за долгое время, высказался Агвар. При этом его голос звучал несколько взволнованно.

— С чего бы тебе, старое полено, беспокоится о моем щенке?

— С того, Великий Мечник, что в озеро он спустился вместе с моей дочерью. А выбрался — один. И, помяни мое слово, если…

Глаза Оруна сверкнули не хуже белой молнии, расчертившей в этот момент небо.

— То что? — мечник не повышал голоса, но создавалось впечатление, будто одновременно с ним говорил сам шторм. — То что, Король Эльфов, древний Агвар?

По щиту корабля начали отбивать свой неумолимый и неостановимый марш крупные капли рухнувшего с небес ливня.

Агвар отвел глаза и промолчал.

— Так я и думал, — процедил Орун.

В этом мире ничто не могло сравниться с той ненавистью, которую Орун испытывал к аристократам. И это прекрасно знали все, в чьих жилах текла «голубая кровь».

\* \* \*

Хаджару казалось, что он слышит голос Оруна, но, скорее всего, это просто стремились на поверхность воспоминания о последних двух годах.

Кстати о поверхности…

— Разве это не твоя тюрьма? — спросил Хаджар. — Почему ты выбросил нас сюда?

В том, что Хаджар оказался на водной глади, не было его заслуги. В тот момент, когда осколок, еще недавно — сказочного персонажа, объявил свою цену, то усилием воли он протолкнул их обоих сквозь водную толщу и оставил на озере.

И если бы не техника «Пути Среди Облаков», один из немногих козырей Хаджара, то он бы уже снова погрузился на дно.

— Любая тюрьма имеет свой замок, Dlahi Hadjar, — голос создания, несмотря на отсутствие рта, легко перекрывал гнев бушующего шторма. — А любой замок — свой ключ.

— Я — ключ?

Вместо ответа создание лишь сдержано «кивнуло головой». Необходимого органа у неё и вовсе не имелось, а движение вышло рваным и дерганым.

— Проклятье, — выругался Хаджар. — Это только в песнях бардов приятно слушать про тех, вокруг кого мир вертится.

Самого Хаджара уже успело изрядно утомить то, что где бы он не появлялся –его уже ждала какая-нибудь древняя сущность.

Хотя, возможно, это как-то было связано с засевшим внутри огрызка его души самого крупного из осколков сущности первого из Дарханов…

— За все прожитые мной эпохи, еще ни один человек твоей силы не выдерживал…

Хаджар явно ощущал, что создание что-то произнесло. Если бы у последнего были бы губы, он бы увидел как они шевелятся, но при этом он не мог не то «расслышать» сказанного сущностью, но попросту — осознать сказанного.

И это не укрылось от взора пустых глазниц туманного создания.

— Как жаль… — произнесло оно. — Значит ты, пока, еще слишком слаб, чтобы осознать силу слов?

— Каких еще слов?

— Истинных, Dlahi Hadjar, истинных Слов. Тех, которыми был сотворен этот мир и все, что тебя окружает.

Хаджару, как это уже бывало прежде, показалось, что перед ним приподняли завесу над какой-то тайной. Тайной столь глубокой и мощной, что стоит ему сейчас сделать шаг в её направлении и ничем хорошим это явно не закончиться.

— Что же, давай проверим, сможешь ли ты устоять перед мощью заклинания.

Хаджар уже сталкивался с магией. Правда было это в последний раз в Море Песка. И, даже в исполнении колдунов Подземного Города, она выглядела сокрушительно.

Хаджар не собирался проверять, насколько могущественно будет «заклинание» в исполнении древней сущности.

— Если ты думаешь, что я собираюсь лишь защищаться, то ты ошибаешься.

Меньше, чем удар сердца Хаджару потребовалось, что нырнуть в глубины души и позвать на помощь своего верного друга. Того, кто за эти два года не раз приходил ему на помощь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 760**

Когда Хаджар приходил в это место в пору Битвы Пустошей, то его Дух не был больше птенца, умещающегося на ладони. И обитал он в кронах деревья, не дотягивающего Хаджару и до пояса.

Теперь же это был ясень или, может дуб, а может и тис, который возвышался над головой на добрый метр. И среди его острых, кленовых листьев, свила себе гнездо птица, размах крыльев которой достигал больше ста пятидесяти сантиметров.

При этом Хаджар всем своим «я» ощущал, что это был не предел роста для Кецаля. И в этом тоже присутствовала своя загадка.

Хаджар никогда не слышал, чтобы Духи, призванные и созданные людьми внутри своей души, могли рости. Они на веки замирали в той форме, в которой впервые появились.

Но, видимо, этот непреложный закон каким-то чудным образом миновал Кецаля.

— Отправишься ты вновь со мной в битву, пернатый друг, — Хаджар протянул к кронам руку.

В отличии от адептов, населявших Семь Империй, Хаджар не забирал силу у Духа. Он не «заставлял» его биться на своей стороне, не использовал как бездумный и бездушный инструмент.

Нет, обученный орками, осознавший очертания Пути Предков, которые бились со своими Духами бок о бок, Хаджар всегда призывал Кецаля на битву.

И если тот соглашался, то Хаджар отдавал Духу свою силу. А тот, в свою очередь, расставался с собственной. И в таком постоянном, непрерывном обмене, они находили гармонию и мощь их союза утраивалась.

Взмахнув прекрасными крыльями, Кецаль огласил бескрайние травяные равнины пронзительным:

\* \* \*

— Простой Дух-Зверь, — засмеялся Брустр. — Я ожидал от тебя, Орун, чего-то более… грозного.

— Приглядись внимательно, Брустр, — Король Эльфов указал на раскрывшую позади юноши крылья птицу. — Разве ты когда-нибудь видел Духов таких размеров?

Глава Хищных Клинков и хотел возразить, но не мог. Он действительно никогда не видел, чтобы чей-то Дух-Зверь был настолько огромным. И, кроме того, стоило ему распахнуть крылья, как по озерной глади прошла мелкая, едва ли заметная рябь.

Но даже так — это было невероятно и практически невозможно.

Только в самых старых легендах, настолько старых, что они упоминались лишь в запретных для народа хрониках эпохи Ста Королевств, присутвовали какие-то намеки на героев прошлого, чьи Духи могли влиять на реальность.

Чем, ко всем демонам, Орун занимался с этим простолюдином на проклятой Горе Ненастья?!

— Боги и демоны…

— Что это такое?!

— Разве духа возможно так использовать!

И лишь Великий Мечник, видя происходящее, наконец улыбнулся.

\* \* \*

— Я собирался припасти этот козырь до финала Турнира, но что поделать.

Хаджар, благодаря тысячам битв на грани жизни и смерти, всегда чувствовал, когда он мог позволить себе не сражаться в полную силу, а пытаться чему-то научиться в ходе сражений.

Сейчас же все его инстинкты буквально кричали о том, что если он не воспользуется всем, чем только можно, то создание из тени прошлого Горшечника не оставит от него и воспоминания.

То, что он применил в своей первой атаке, было лишь приветственной пощечиной. Толчком, которым дворовые ребята начинают свою потасовку.

Хаджар поднял руку.

Кецаль, издав очередной протяжный «Кья», обвил запястье хвостом, а затем вспыхнул синим пламенем и завис над ладонью сферой энергии.

Хаджар провел левой ладонью над клинком и на черной поверхности меча появился узор. И если раньше он выглядел просто как устремившаяся в полет птица Кецаль, то теперь к ней добавились очертания небольшого дерева.

Пока еще без листьев, но Хаджар был уверен, что это временно.

— Путь воина духа? — создание явно было удивлено. — В мое время лишь немногие были достаточно сильны душой, чтобы сражаться вместе с духом. Видимо мир в тебе не ошибся…

— Мир?

— Я ведь уже сказал, Dlahi Hadjar, что я отвечу тебе лишь если ты исполнишь мое желание. И, прошу, не промахнись, — создание указало на бьющийся в груди демонический кристалл, заменявший ему сердце. — бей прямо сюда. А теперь — давай закончим все быстро. Я слишком долго ждал…

Существо направило на Хаджара свой посох. Оно опять что-то говорило, произносило какие-то слова, и Хаджар был уверен, что слышит их, но… не может осознать.

Нейросеть сбоила. И сам факт того, что вычислительный чип отвечал на запрос сбоем программы, несколько пугал.

Позади существа, собранного из осколков прошлого, клубились черные облака. Они скатывались в единую тучу. Та стелилась по земле и в тех местах, где она её касалась, почва буквально иссыхала.

Из цветущей, пышущей жизнью, сочной, она становилась сухой, разбитой трещинами коркой. Листья и деревья испарялись так быстро, что глаз не поспевал за их скоротечными метаморфозами.

Камни распадались на исчезающие осколки.

А затем изнутри облаков гнили и смерти появились покрытые струпьями, призрачные когтистые ладони. Они потянулись вперед. Каждая размером с лошадь. За ними показались и такие же, полные гнойников, разлагающиеся предплечья.

С них капала белесая субстанция. И, кто знает каким образом, но она буквально прожигала в земле уходящие куда-то очень глубоко, желоба.

И не нужно обладать способностью видеть сквозь Реку Мира, чтобы осознать, что ни одно живое существо, попавшее на пути капли волшебного гноя, не уцелело.

Затем существо что-то произнесло и объятья устремились в полет.

Сверху гремел шторм. Он бросал молнии, которые врезаясь в деревья, окружавшие Озеро Грез, пытались устроить пожар, но его тут же тушил яростный ливень.

\* \* \*

— Чтобы это создание не использовало, но это явно уровень Пикового Повелителя, — заметил глава клана Вечной Горы.

— Это объясняет, почему многие годы Озеро Грез считалось опасным регионом. Если здесь хозяйничала тварь силы Пикового Повелителя, то мало кто смог бы противиться её воле.

Стоит отметить, что в Империях было не так много Безымянных. Повелителей, разумеется, больше. Намного больше. Но стоящих на стадии Пика, буквально находящихся на грани перехода к следующей ступени пути развития…

— Чтобы выжить, мальчишке придется одолеть существо, находящееся едва ли не на две ступени выше.

На памяти присутствующих, лишь один воин во всем Дарнасе был способен на подобное. И этот воин, в данный момент, стоял среди них.

На фоне бушующего шторма, он выглядел еще большим безумцем, чем ярость самой природы. Не отводя острых, как и его мечи, глаз, он следил за своим учеником.

А затем, после того, как прозвучали всего несколько слов, Хаджар исчез.

Главы Кланов повскакивали со своих мест.

— Невозможно! — едва ли не в унисон закричали они.

На всей Ярости Смертного Неба нашлось не больше девяти человек, которые смогли уследить за движениями Хаджара. И это заставило Оруна засмеяться.

Даже громче, чем гремел небесный гром. Он бил с такой мощью и гневом, будто сами боги были недовольны той силой, что демонстрировал его ученик.

— Тупой щенок! — смеялся Орун. — Я ведь предупреждал, что тебе еще рано использовать этот удар…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 761**

Спустя еще две недели, от Хаджара уже мало что осталось. Это был обтянутый кожей, покрытый струпьями, скелет. Он весили так мало, что ему пришлось придавить, едва не расплющив, ногу камнем. Иначе очередной порыв ветра сбросил бы его со скалы.

Все это время Орун пировал.

Кто знает, сколько всякой живности находилось в пещере мечника. Но тот не отказывал себе в удовольствии. Сутками напролет он занимался всего двумя вещами — жарил и отламывал сочные ломти мяса и попутно избивал Хаджара.

Стоило последнему сделать хоть какое-то движение, как ему по спине тут же прилетал удар палки. Причем грозные орудия пытки имелись у Оруна в количестве, явно превосходящем туши животных.

За эти два с половиной месяца, он нанес столько ударов, что камни под Хаджаром успели продавиться и принять его очертания.

— Слабак, — отбросив очередную, сломанную в щепки палку, Орун отломал кусок мяса и вгрызся в него зубами. — И с такими силами ты собрался перечить трем кланам аристократии?

Хаджар не мог ничего ответить. Ему было сложно даже сохранять свое сознание.

— Если бы я не пришел, они бы уже имели тебя в таких позах, от которых засмущалась бы самая дешевая портовая шлюха!

Хаджар, пусть и слышал слова Оруна, но не мог удержать их в разуме на достаточный срок, чтобы тот успел их обработать.

Он находился в каком-то странном состоянии. Граничащем одновременно с жизнью и смертью, явью и сном беспамятства.

Хаджар будто находился на перекрестке. И те пути, что вели его к жизни и яви, были такими шаткими, что могли разрушиться от брошенного в их сторону, слишком тяжелого взгляда.

И лишь стоя на месте, Хаджар мог удержаться от немедленного знакомства с клыками хищной, вечно голодной бездны.

Пустоты.

Той самой, что с момента рождения зреет в душе каждого человека.

Той самой, которую каждый заполняет тем, чем может. Кто-то вином и женщинами, наркотиками… так, как поступал Хаджар, которому «повезло» после операции по установки нейросети остаться на Земле.

Кто-то искусством. Другие деньгами. Третье яркими впечатлениями. Четвертые семье и любовью.

Каждый находит свой собственный свет, за которым они следуют по спрятанной во внутренней пустоте дороге, которая все равно вела к смерти. Но смерти такой, чтобы не было больно… нет, не от последнего вздоха, а от осознания того, насколько пустыми были пройденные на пути к смерти дни даже не жизни, а существования.

И теперь, стоя на перекрестке, посреди пустоты, Хаджар вдруг понял, что… его пустота, как бы двусмысленно это не звучало, она — пуста.

В ней не было ничего. Ничего, что могло бы поднять на свои плечи обрушивающиеся пути жизни и яви. И именно поэтому, на их фоне, голодная бездна своими укусами выедала спуск к смерти и беспамятству. Ведь куда проще падать, чем карабкаться.

Она будто нашептывала:

— Иди ко мне… успокойся во мне… я дам тебе…

Но Хаджар, сверкая яркими, стальными глазами, лишь резко отвечал:

— Нет.

И когда Орун в очередной раз замахнулся на него своей палкой, то не стал опускать её на израненное тело. Окровавленное тело Хаджара, лежащее на краю обрыва, уже давно представляло собой лакомый кусок падали.

Взвилась костяная рука Хаджара. Она сдавила горло прилетевшей полакомиться птицы. А затем Хаджар, подтаскивая сопротивляющуюся тварь, скинул на неё камень, раздавивший его ногу и с жадностью впился зубами в её пульсирующую артерию.

Видят Вечерние Звезды — он никогда в жизни не пил ничего вкуснее, чем кровь этой падальщицы.

Слышит Высокое Небо, он еще никогда не ел ничего вкуснее, чем её сырое, жесткое мясо.

Орун опустил палку рядом с собой и хищно улыбнулся.

— А ты из тех, до кого долго доходит, да? Что же… у тебя, говорящее дерьмо, есть пятнадцать минут на ужин и мы переходим к следующей тренировке!

\* \* \*

— Второй удар: Обнаженный Меч!

С легким треском раскололся демонический кристал. Алые осколки обретший твердый вид, жуткой энергии посыпались на Хаджара. Они расцарапали ему руки.

Для них рассечь доспехи Зова, превышавшие по крепости некоторые артефакты Императорского уровня, оказалось проще простого.

Капли крови потекли по предплечью Хаджара. Они капали в воду и терялись в ней размытыми, багровыми пятнами.

— Так вот, как это… — из «рук» создания выпал его туманный посох. И еще до того, как коснуться поверхности озера, он исчез. Его развеял бушующий вокруг ветер. Ветер, созданный отнюдь не штормом.

Лишь через удар сердца после того, как Хаджар пробил демонический кристалл, на тот месте, где он стоял мгновением раньше раздался взрыв.

Взрыв столь мощный, что он испарил несколько тонн воды, а затем разбил береговую линию. Двести квадратных метров земли, камней и деревьев попросту стерлись среди хаоса силы и мистерий меча.

Но масштаб эти разрушений мерк по сравнению с тем, что творилось за спиной падающего в воду существа. В момент удара из спину создания выстрелил поток черной, с синим, энергии. Он вырыл борозду шириной в двадцать, глубиной в десять, а длинной в семьсот метров.

И все, что было на пути потока этой мощи, исчезло. Не испарилось, не было уничтожено, не стерто в порошок, а именно исчезло.

Ровная, будто вырезанная скульпторам, борозда, уродливым шрамом расчертившая лес.

— Некоторые из вас, молодых ребят, спрашивают меня, — шептал смотрящий в небо осколок прошлого. Одновременно с тем, как меркло свечение в демоническом сердце — исчезал и сам… Горшечник. — Эй, папаша, что ты имеешь ввиду, когда говоришь, что этот мир прекрасен.

— Что, — Хаджар с трудом смог произнести всего одно это слово.

Из его рта, ушей, глаз и носа текла кровь. Тело слабело. Сердце билось через раз.

Черный Генерал предупреждал его, что этот удар убьет того, кто не постиг Королевство Оружия. Но ведь Хаджар был так близко к нему… так близко. И в то же время — безумно далеко.

— Не верь никому, Dlahi Hadjar, — шептало умирающее создание. — Узнай тайну своего рождения… Узнай кто ты… и никогда не забывай истины, –существо притянуло Хаджара к себе и прошептало ему на ухо. — Все, что обозримо, то не вечно.

Разжав объятья, создание, все еще смотря в небо, упало в воду.

— А как же все эти войны в мире, разве назовешь ты их прекрасными? А как же голод и загрязнения, они тоже не прекрасны…

Осколок прошлого исчез в воде. Там же, куда сейчас падал обессиливший Хаджар, теряя сознание, он вдруг вспомнил, где уже слышал эти слова.

И как, проклятье, он мог их забыть?

— «Вступление Луи Армстронга к «What a wonderful world»! — озарило сознание Хаджара. Нейросеть, будто восприняв это как приказ, запустила в сознании Хаджара старую пластинку.

Пластинку, которая в течении долгих лет позволяла ему, лежа на холодной больничной койке, держаться за луч надежды.

Это была его любимая песня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 762**

Чтобы организм смог вернуться в форму, Хаджару пришлось четыре дня к ряду использовать собственное тело в качестве наживки. Лежа на окровавленном обрыве, он дожидался, пока падальщики или хищные птицы подлетят поближе.

Разумеется, все это время Орун бил его палками. И на этот раз — он делал это в абсолютно непредсказуемой манере.

Он хватал их руками и вгрызался зубами в еще живые, покрытые перьями, шеи. В этот момент его не волновало ни то, как он выглядит со стороны, ни то, что такое поведение не достойно истинного адепта. Он не думал о правилах приличия, о столовых приборах, о том, полезно это или нет. Он не думал ни о чем.

Все, чего он хотел — это жить.

Чтобы жить, ему нужно было есть.

Единственная еда, до которой он мог добраться — птицы, которые прилетели сожрать его самого.

Или он, или они.

Хаджар выбрал себя.

Простые, когда-то очень знакомые мысли. Но, почему-то, сейчас они приходили с трудом. Сквозь плотную платину всех тех многочисленных надстроек, которые прикрывали настоящий мир от взора Хаджара.

Даже в этом суровом мире, где сильные правили, а слабые смирялись, общество все равно сумело создать систему, которая закрывала от Хаджар простоту окружающего.

Спустя три дня, когда, без всякого предупреждения, Орун опустил свою палку на спину Хаджару, то…

Раздался глухой стук. Дерево, ударив о камень, разлетелось щепками и трухой.

Хаджар, стоя в метре от места, куда пришелся удар, тяжело дышал. Он держал в руках наточенный деревянный «кинжал».

— Более менее, — скривился Орун. Пинком ноги он отодвинул в сторону деревянную скамью. — Садись. Поешь.

— Демонов… псих… — с трудом протолкнул Хаджар.

Орун посмотрел на него таким взглядом, которым обычно одаривают глупую собаку, которая не может выучить несколько команд.

— Еще три месяца назад, ты бы и не заметил моего удара. Теперь же — смог от него увернуться.

Словно в подтверждение своих слов Орун сделал быстрое, неуловимое движение. Хаджар увидел лишь несколько остаточных изображений, на пару мгновений застывших в воздухе.

Но еще до того, как импровизированный снаряд слетел с пальцев Оруна, Хаджар уже… нет, не рассмотрел, а скорее предчувствовал траекторию полета.

На каких-то самых базовых, простых инстинктах, он почувствовал направление, с которого приближается угроза его жизни. И когда щепка, расчертив коричневой вспышкой пространство, врезалась и застряла в камне, Хаджар снова оказался в другом месте.

— Поешь, — Орун, отрывая от сочной туши очередной шмат мяса, вгрызся в небо зубами. Отхватив огромным кусок, он, практически не жуя, проглотил его, а затем вытер руки о волосы. У Хаджара, несмотря на то, что вокруг его губ алела кровавая корка, скривился. — Знаешь, что меня больше всего раздражает в адептах Империи, Хаджар?

— Что?

Хаджар уселся на скамью. Она была такой же простой, как и все вокруг. Орун, несмотря на свое положение и силу, обходился не просто малым, а… Казалось, что для счастья и хорошей жизни, мечнику не требовалось ничего, кроме неба над головой и земли под ногами.

— Что они ведут себя скорее как, одетые в деньги, спутницы аристократов на приеме у Моргана, чем воины.

— Морган?

Орун посуровел.

— Для тебя — его Императорской Величество, Морган.

Надо же. Хаджар только сейчас понял, что никогда прежде не задумывался о том, как зовут Императора. Более того, все чаще он ощущал, что вокруг всего Императорского рода творилось что-то чудное.

Вот вроде он и существовал, правил всем Дарнасом, имел в своих руках могучее Наследие, огромное количество средств и возможностей, но при этом…

Хаджар даже не знал, сколько детей у Императора. Никогда не слышал о его жене. А увиденный им портрет Моргана мгновенно стерся из памяти. Более того — его не могла восстановить и нейросеть. И именно последнее наводило Хаджара на мысль, что не все так просто в Империях…

— Знаешь, зачем живет воин, Хаджар?

Орун вновь вытер руки о волосы и повернулся на запад. Там облака терзали жаркие поцелуи горячей бури. Молнии лентами молодой, еще не изуродованной привычкой любовницы рассекали черную гладь неприступного неба.

— Чтобы умереть, Хаджар, — ответил на собственный вопрос Орун. — Мы мечи в руках тех, кто вершит судьбы мира. Не менее, но и не более. А мечу не нужны ни яркие наряды, ни огромные дома, ни почет, ни уважение. Нам лишь нужно оставаться острыми, чтобы разить врага. И крепкими, чтобы продержаться в сече как можно дольше.

Хаджар смотрел на своего нового учителя. Ветер крепчал. Он срывал куски камней со скалы. Кружил эти валуны будто пушинки и кидал куда-то в сторону раскинувшегося у подножия леса.

Это пугало.

Буря в Горах Ненастий выглядела так, будто от бессильной ярости сокрушалась сама природа. Рвала волосы на голове и билась лбом о бесконечность.

Это завораживало.

А взгляд Оруна был пустым. Лишенным всяких чувств и эмоций.

Хаджар уже видел такой взгляд. Так, когда-то очень давно, смотрел генерал Балиумской армии, от руки которого погибла его возлюбленная — Лунная Лин.

Точно таким же, пустым, с потухшим жизненным огнем, Зуб Дракона смотрел на меч Хаджара. Старый, верный Лунный Стебель…

И таким же взглядом смотрел солдат на веревку в своих руках. Он пришел в Лунную армию из южных провинций. Тех самых, что ради прииска Солнечной Руды были разорены узурпатором, братоубийцей и некогда — любимым дядей Хаджара — Королем Примусом.

Родители солдата погибли от хвори. В их разоренной деревне не было средств на лекарство. Детей, что постарше, угнали на рудники. Жену…

Солдат никогда о ней не говорил.

Он пришел в армию только ради того, чтобы освободили детей. И он сражался ради них с яростью и свирепством десятерых. А потом… потом к нему пришла похоронка — детей уже не было в живых.

На следующее утро солдата нашли за лагерем. Веревка из его рук перекочевала на шею. Ветер слегка качал его свисающее с ветки тело.

Орун был сильнее.

Но на фоне страстного танца бури, Хаджар заметил, что шрамы, которые покрывали тело великого мечника, были оставлены не потому, что Орун оказался медленнее или слабее противника.

Нет.

Вовсе нет.

За этими телесными шрамами он пытался скрыть те, что терзали его душу. Страшные раны, которые Орун уже отчаялся залечить.

Хаджар понимал, почему мечнику так нравится эта проклятая, забытая всеми Гора.

Здесь он надеялся встретить противника, который окажется достаточно силен, чтобы разбить закаленной в крови меч…

— Как её звали? — спросил Хаджар.

Орун молча вглядывался в бурю. За тысячи прожитых лет, за все войны и сражения, которые прошел Великий Мечник Даанатана, сколько таких он уже видел. Сколько вечеров и ночей он провел на этом уступе.

Сколько часов просидел в ожидании? Ожидании того, что этот, очередной вечер в компании страстного шторма станет, наконец, последним для него.

— Пришло время третьей тренировки, Хаджар, — сухим тоном произнес Орун. –Видишь молнии сверкают?

— Вижу.

— Возьми меч и рассеки одну из них.

Секундная тишина, а затем недоумевающий рев:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 763**

Хаджар пришел в себя резко и почти мгновенно. Так же, как это бывало уже сотни раз на Горе Ненастий. С той лишь поправкой, что вместо хищного оскала Оруна он увидел перед собой фиолетовые, нечеловеческие глаза Эйнена.

— Твоя привычка использовать техники, ведущие к твоей же смерти, не исчезла за эти два года, мой варварский друг, — констатировал островитянин.

Он уже расфасовывал в походный, лекарский ящик разнообразные склянки и отрезал острейшим ножом промазанные, дурно пахнущие бинты.

— Где мы? — прохрипел Хаджар.

Последним, что он помнил была музыка Луи Армстронга. Кажется, нейросеть включила её из-за фразы осколка тени прошлого Горшечника.

Удивительно, что маленькая крупица, частичка души древнего Горшечника, смогла обрести силу, сравнимую с Пиковым Повелителем…

Но куда удивительней был тот факт, что она знала радио-версию песню семидесятых годов двадцатого века. Спрашивается — откуда?

— Где-то на берегу Озера Грез, — ответил Эйнен. — Ну или того, что от него осталось… Только ты, Хаджар, можешь уничтожить целый регион, который сотни тысяч лет считался гиблым местом.

— Просто он встретился, — Хаджар зашелся в приступе кашля. — С чем-то, что воистину является гиблым.

— Скромно, — фыркнул Эйнен.

Взмахом руки он убрал походный лекарский ящик в пространственный артефакт. Хаджар смотрел на небо. Там все еще бушевала буря. Значит времени с того момента, как он ушел под воду, прошло не так уж и много.

— Остальные? — спросил Хаджар.

— Здесь, — Эйнен кивнул в право.

Хаджар, не без труда, развернул голову в сторону. Они находились в небольшом бору. Под явно не природного происхождения навесом из палок и ветвей елей.

Разумеется с поправкой на то, что местные ели росли в весьма необычном регионе и, следовательно, сами тоже были не самыми простыми.

Каждое из деревьев, стоящих вокруг, в мире смертных можно было бы смело использовать вместо камней для крепостных стен. И, по результату, те получились бы в десятки раз крепче.

И под этим навесом сейчас лежало больше десятка адептов. Некоторых Хаджар узнал — Диносов, Гэлхада и Дору. Но остальные…

— Ларис здесь?

— Здесь, — Эйнен указал на одного из юношей. Ну да — богато одетый, с будто написанным кистью художника лицом и, даже в бессознательном состоянии, надменным лицом. — Я ввел его в лекарственную кому. Как и остальных.

— И даже Дору? — удивился Хаджар.

Взгляд Эйнена потяжелел, а рука его дрогнула. Учитывая, что в этот момент он резал бинты на руке Хаджара, то соскользнувший нож оставил глубокий порез.

Хаджар с удивлением посмотрел на товарища. Тот явно не использовал при этом энергии или мистерий, а значит материал, из которого был сделан нож, являлся…

— Подарок тети Доры, — пояснил Эйнен и спрятал нож в складки одежды. — Она говорит, что иногда приходится срезать с раненных поломанные доспехи. А те могут быть и Императорского уровня.

Нож, который может резать Императорские доспехи без энергии и мистерий? Хаджар догадывался из какого материала он был сделан, но напрямую спрашивать не хотел.

Вникать в тайны клана эльфов — и без этого у них было достаточно проблем.

— План, как всегда, пошел по кривой, — вздохнул Хаджар.

— И его отец наверняка следит за нами, — добавил Эйнен.

Хаджар еще раз оценил навес из палок и веток. Надо же, а он сперва подумал, что Эйнен соорудил его из-за бушующего шторма. А оказывается…

Что же, в скользкости и хитрости Эйнену всегда было сложно отказать. Бывший пират хорошо знал свое дело…

— Что будем делать, мой варварский друг?

— И почему ты, человек-авантюра, всегда задаешь мне этот вопрос?

— Потому, что если ты спросишь меня, — «пожал плечами» Эйнен. — то проще и действенней было бы пробраться ночью в квартал Хищных Клинков и распылить там…

Хаджар строго посмотрел на друга. Тот осекся. Об этом их секрете нельзя было не то, что упоминать, а даже думать!

— Прости, Хаджар. Это из-за озера.

Хаджар вспомнил, что пока он бился с осколком прошлого Горшечника, остальные адепты находились в волшебном сне. И вряд ли тот был особенно приятным.

— Что там произошло?

— У остальных — не знаю. А я… — Эйнен на какое-то время замолчал. Его взгляд направился глубоко внутрь собственной души. В прошлое. — я видел маму.

Именно так. Не «мать». А — «маму». Услышав столь мягкое, домашнее слово, сердце Хаджара пропустило удар.

— Это несправедливо, Хаджар, — Эйнен завязал бинт. Он сделал это настолько туго, что у Хаджара едва искры из глаз не посыпались. Но упрекать друга он не стал. Вряд ли тот нарочно… — Какая-то тварь использовала свою магию, чтобы я увидел маму. Я пытался её обнять. Пытался её окликнуть. А она… как тень. Сидела на берегу и смотрела в море. Она ждала нас с отцом…

Эйнен редко когда рассказывал о своей семье. Все, что знал Хаджар, это то, что все его родные люди погибли. Государевы люди страны островов устроили масштабную кампанию против пиратов. И на море и на суше, среди пиратских и контрабандистких баз.

И пока Эйнен с отцом бились в море, его мать… в общем — она так и не дождалась своих мужчин.

— Я хотел спросить у неё благословления, Хаджар. А она молчала… Это несправедливо и…

— А мне кажется, что справедливо, — перебил Хаджар.

Эйнен ответил на это непонимающим и даже в чем-то шокированным взглядом.

— Я бы все отдал, чтобы увидеть мать.

Какое-то время они молчали.

— Тебе помочь подняться? — спросил, наконец, Эйнен.

— Я сам, — резче, чем, следовало, ответил Хаджар.

Опираясь на дерево, помогая себе веткой-посохом, он поднялся на ноги. В голову тут же будто набатом ударили. Мир резко крутанулся, но вскоре замер и вроде даже успокоился.

— Все готово?

Эйнен протянул маленькую пробирку. На первый взгляд могло показаться, что она и вовсе пустовала, но если приглядеться, то можно было заметить маленькую пленку, застывшую где-то около пробки.

— Ты понимаешь, что если это не сработает, то мы наживем врагов в лице Анис, Тома и Гэлхада?

— Неужели я слышу в голосе Эйнена Островитянина страх?

Хаджар подошел (честнее было бы сказать — доковылял) к Ларису. Сколько было этому юноше? Двадцать пять, двадцать шесть лет? Жизни еще не видел, настоящего пороха не нюхал, а все туда — Повелитель. Средней стадии, между прочим.

Один такой, стоит сотни Рыцарей Духа, решивших принять участие в Турнире Двенадцати. И если он пройдет дальше, то станет сильнее и станет стоить уже не сотни, а тысячи…

Империя всегда придерживалась не количественной, а качественной теории. Брось в банку сотню пауков. Подожди неделю и получишь одного или двух. Самых сильных. Самых хитрых. Самых злых. Тех, которых можно сделать еще сильнее, чтобы каждый из них стоил целой армии.

Пусть это и неприятно, но Хаджар был пауком. А Турнир — банкой.

Он наклонился к Ларису и, зажав тому нос, вылил в рот яд. Парнишка, рефлекторно, сглотнул его, но так и не проснулся.

Вот и все…

— А по-моему вариант с шантажом тоже был неплох.

— Неплох, — согласился Хаджар. Он вспомнил план, который ему поведали в ресторане. Шантажировать главу аристократического клана старшим наследником? Какая ерунда… на такие

Страница 1

высоты не поднимаются те, кого можно шантажировать. — С поправкой на то, что его придумали дети аристократии.

— И что с того?

Хаджар поднял взгляд наверх. Где-то там, среди множества кораблей, за ним наблюдал Орун, да разорвет его тухлый енот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 764**

— Орун.

— Да, мой генерал, — вновь отсалютовал и поклонился Великий Мечник.

— Ты ведь помнишь законы нашей страны?

На Ярости Смертного Неба стояла гробовая тишина. Все присутствующие прекрасно видели технику, которой воспользовался в последний момент юноша в черных доспехах.

Те разрушения, которые она причинила. Та сила, эхо которой до сих пор гремело в небе. Мистерии столь глубокие и плотные, что разрезы, оставленные ими, до сих пор красовались в пространстве над лесом.

Без всякого сомнения, эта техника если и не находилось на уровне Божественной, то ей не хватало всего одного, маленького точка, чтобы перейти грань.

Мало кто, за исключением нескольких людей, понимал, что именно за толчок был необходим технике меча. Технике, которая, по праву, могла бы занять достойное место в десятке сильнейших техник меча на всю Империю Дарнас.

— Обучение Божественным Техникам, Орун, — Брустр был одновременно напряжен увиденным и, в то же время, всеми фибрами души желала увидеть крах и падение Великого Мечника. — без особого на то разрешения или разрешение Императора — запрещено.

Морган лениво и скучающе повернулся к главе клана Хищных Клинков.

— Ты считаешь, Брустр, что я забыл наши законы?

К радости остальных шести аристократов, глава Хищных Клинков мгновенно побледнел. Буквально упав с деревянного стула, несмотря на всю пышность и дороговизну своих одежд, он не примнул испачкать их в пыли на палубе.

Уперев сперва ладони в доски, а затем и лоб, он как можно более покорно пролепетал:

— Разумеется нет, Ваше Императорское Величество.

— Тогда, возможно, тебе кажется, что я не в состоянии сам напомнить Оруну о них?

— Конечно же нет, Ваше Императорское Величество!

Мысленно Брустр в это время уже видел, как помирает ненавистный ему монстр. Если все пройдет по плану, то уже весной у Империи будет новый правитель. А там, глядишь, и мирный договор с Ласканом удастся подписать.

И если ради этого нужно склониться перед уже почти нелюдской тварью на колени и расстаться с толикой самоуважения, пусть так.

Главное, что не так долго Моргану осталось смотреть на остальных свысока.

А что до Ласкана. Ну и пусть заберут западные королевства и провинции. Тамошние варвары все равно и яйца выеденного не стоят.

Точно так же, как и восточные…

С этими дотационные регионами уже давно пора было расстаться!

— Помни о том, кто твой повелитель, Брустр. А теперь сядь обратно. До конца этого маленького путешествия я не хочу слышать от тебя ни слова.

— Почту за честь, Ваше Императорское Величество, — Брустр несколько раз поднял голову и с силой опустил её на доски. — Прошу прощения за мою дерзость, Ваше Императорское Величество.

Пятясь, он уселся на стул и, не вытирая крови со лба, вновь повернулся к лесу. Остальные главы аристократии, проводив «собрата» насмешливыми взглядами, вскоре уже шептались о чем-то своем.

Морган смотрел на Брустра все тем же ленивым и скучающим взглядом.

— «Если ты, пес,» — думал Император. — «Думаешь, что я не знаю о вашем мелком заговоре, то ты ошибаешься. Сколько таких было до тебя и сколько будет. Но все вы — лишь мое мимолетное развлечение. Через тысячу лет я не вспомню даже первой буквы твоего имени».

— Орун, — вслух позвал Морган.

— Да, мой генерал.

— Брустр, несмотря на отсутствие манер, — несмотря на ровный голос, все вокруг смогли оценить юмор ситуации. Говорить о чьих-то манерах в разговоре с Оруном? Комедия на высшем уровне! — В чем-то прав. Обучение Божественным техникам находится под запретом.

— Я помню, мой генерал. Эти техники действительно слишком могущественны и опасны, чтобы передавать их кому попало.

Данный закон уходил корнями глубоко в историю. В тот момент, когда один из Императоров решил обучить такой технике свою возлюбленную.

В итоге та, оказавшись не готова к подобной силе, сошла с ума, убила саму себя, а за компанию утащила к праотцам еще и десятую часть от столицы.

— Ты считаешь этого мальчишку не кем попало? — на этот раз в тоне Моргана прозвучал явный нажим.

— Я бы не осмелился нарушить твой закон, мой генерал, — опять поклонился Орун. — Во всяком случае не до тех пор, пока я бы тебя лично не убил.

Безымянные телохранители, успевшие прийти в себя, мгновенно обнажили оружие. Хотя это и было абсолютно бесполезным жестом. Перед мощью Оруна они выглядели жалкими песчинками.

— Тогда откуда у мальчика такие техники?

— Оттуда же, откуда и у меня, мой генерал, — вновь поклонился Орун. –Благодаря удачи, воли Небес и судьбе, он наткнулся на них в своих странствиях.

— И ты мог бы поклясться в этом мне, Орун?

— Мог бы, мой генерал. Но раньше, чем я порежу свою руку ради этого, я, скорее, обнажу свой меч против тебя, мой генерал. И, наконец, снискал бы себе славу для песен бардов. Убийца Тирана, павший с честью. Мне определенно нравится это название.

— О тебе и так поют песни, Орун. Как же они называются? Пьяный мечник и десять шлюх?

— Песни врут, мой генерал. Их было двенадцать. Прекрасных, едва созревших, округлых шлюх. По десять императорских монет за ночь с каждой.

Послы и главы аристократии плохо понимали, какими именно были отношения между Императором Морганом и Великим Мечником Оруном.

Один только Агвар, Король Эльфов, был достаточно стар, чтобы застать Оруна и Моргана еще молодыми. И знать, почему каждый из них мечтал увидеть свой меч в глотке другого, но при этом никогда не пытались этого сделать.

Смотреть на Моргана и Оруна это все равно, что наблюдать за двумя львами. Они были готовы в любой момент вцепиться друг другу в глотки, но вместо этого пытались сдерживать свой темперамент.

И пощадят боги того, кому не посчастливиться угодить между этими титанами…

— Я бы хотел лично посмотреть на этого молодого воина.

— Вам подать трап, мой генерал? — поклонился Орун.

Только ленивый не заметил бы скрытой насмешки в этих словах.

— Через неделю в моем дворце будет устроен Вишневый Пир в честь Седьмого Неба. Ты, как всегда, будешь там присутствовать.

— Лучше бы я съел ведро навоза, чем провел в твоем дворце, мой генерал, лишнюю минуту.

— Приведи с собой своего ученика, — Морган будто не замечал слов своего… врага? Друга? Слугу? Противника? Подчиненного? Боги и Демоны, для всех вокруг отношения этих двоих были запутанней, чем международная политика Семи Империй. — У меня есть с кем его познакомить.

— Разумеется, мой генерал, — отсалютовал Орун. — Как прикажете. Но не боитесь, что мой ученик сможет что-то отыскать в вашей дочери?

— Ты проследишь, чтобы этого не произошло. Если, конечно, не хочешь, чтобы я лично освеживал твоего щенка.

— Разумеется, мой генерал, разумеется. Ведь сразу после этого я бы лично посадил на кол твоего ненаглядного наследника. Даже если бы это стало последним, что я сделал бы в своей жизни.

— Ну вот видишь, Великий Мечник, в наших общих интересах, чтобы этот прием прошел как можно тише и спокойней.

— Конечно, мой генерал.

Глаза Оруна, как и Моргана, пылали от едва сдерживаемой ненависти. Наставник Жан, наблюдавший за поведением друга, молчаливо спрашивал у богов и демонов, за что ему подобное наказание.

Ведь мог в детстве подружиться не с Оруном, а, скажем, с соседским пуделем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 765**

Первым из аристократии проснулась Анис. Едва открыв глаза, она выхватила клинок и с криком:

— Убийца! — вскочила на ноги.

С лезвия её меча сорвался настолько могучий разрез, что стоявшие рядом деревья разлетелись вихрем щепок. Хаджар, в руках которого была костровая палочка, сделал резкий, короткий взмах.

Незапланированная атака Анис, изменив направление, вместо того, чтобы врезаться в небольшой костерок, сооруженный Хаджаром и Эйненом, улетел в небо. Там он взорвался снопом стальных искр и вскоре исчез.

— Успокойся, дорогая, — Гэлхад, которого била легкая дрожь, обнял сзади Анис. — Это был лишь сон… ночной кошмар.

Анис обмякла в руках великана. Меч едва было не выпал из её рук. Будучи воином, девушка опомнилась и неуловимым движением вернула меч в ножны.

— Проклятье… проклятье…

Повторяю это слово будто мантру, Том бил кулаком о ствол дерева. Из-за этого ему на голову дождем падали ветки. Но, не долетая до макушки младшего наследника Хищных Клинков, те разлетались в щеп и пропадали.

По щекам младшего Диноса стекали крупные, соленые капли. Поняв, что плачет на людях, он отвернулся, вытер лицо рукавом порванных одежд.

Когда он вновь обратил лицо к костру, то от слез не осталось и следа.

Дора же, слегка подрагивая, ютилась в теплом пледу, которым так заботливо её обернул Эйнен. В такие моменты островитянин совсем не походил на скользкого, опасного пирата.

Видимо любовь, как бы к ней не относились, действительно обладала особыми, мифическими свойствами.

— Садитесь, — Хаджар указал костерной палочкой на заготовленные заранее чурки. — Возьмите меда.

— Меда?

— Сладкое помогает от страха, — ответил тому Эйнен.

— Кто сказал, что я чего-то боюсь?! — рявкнул Том.

Но, видя, как Анис и Гэлхад садятся к костру и берут миски со сладостью, выругался, но присоединился к остальным.

Какое-то время они сидели и молча ели даже не ложками, а простыми палочками мед. Анис жалась к Гэлхаду, Дора к Энену, а Том тянулся к костру.

Хаджар не винил их в слабости. Он на собственной шкуре знал, каким пугающе реалистичным может быть наведенной злой магией сон.

Более того, зачастую они затрагивали те глубинные страхи, которые терзали каждого человека. И не важно, на сколь высокой ступени развития он стоял.

Ни в этом, ни в любом другом мире, не существует человека, который бы не бегал от внутренних демонов. И, порой, увы, бывает, что они его догоняют…

— Скоро они проснутся?

Гэлхаду не требовалось уточнять, что он имел ввиду Лариса и его людей.

— Вот уже прямо…

— К оружию! — воскликнул вскочивший на ноги старший наследник Хищных Клинков.

— … сейчас, — договорил Эйнен.

Если бы это произошло несколько лет назад, то Хаджара бы впечатлил поток энергии и мистерий, высвобожденных мечом Лариса, но… Эти несколько лет уже миновали и сейчас, даже учитывая, что Ларис продемонстрировал силу Повелителя и уровень мистерий, граничащих с Королевством Оружия, это нисколько не впечатлило Хаджара.

Он бы не взялся судить, кто из их поединка вышел бы победителем, просто потому, что он понятия не имел какими техниками и козырями владел Ларис, но страха он не испытывал точно.

— Том, Анис? — Ларис в удивлении изогнул свою тонкую, словно искусственную бровь.

Хаджар, пожалуй, мог понять, почему по старшему наследнику Хищных Клинков плакали все дочери высоких дворян и аристократов. Он был действительно красив. И силен. И являлся наследником одного из Семи Столпов Дарнаса.

Иными словами — идеальная партия.

Позади Лариса поднимались и его прихвостни. Всего — шесть человек. Еще двое так и не смогли очнуться.

Хаджар посмотрел на друга, но лысый островитянин лишь угрюмо покачал головой. Что же, бывает и такое, что человек не мог справиться с демонами своей души.

Посмотрев на два тела сквозь Реку Мира, Хаджар увидел на их тлеющих энергетических структурах характерные травмы. Такие оставались на адептах, которые не смогли преодолеть душевные раны.

— Здравствуй, — сдержано кивнул Том, а затем, не скрывая отвращения, добавил. — Старший брат.

— С тобой, тля, никто не разговаривал, — одной лишь этой фразой Ларис мигом сбил с себя весь лоск.

Хаджар ожидал, что Том вскочит на ноги, обнажит клинок, может тут же бросится в абсолютно самоубийственную схватку, но нет.

Проглотив обиду и спрятав взгляд, Том повернулся обратно к костру.

— Ты разговариваешь с моим братом, Ларис, — Анис, высвободившись из объятий Гэлхада и, поднявшись на ноги, встретилась взглядами с двоюродным братом. — Подбирай выражения.

— А что, этот клоп не может говорить за себя? — Ларис ядовито хмыкнул и бросил Тому. — Помнишь, Томи, как в детстве ты бегал жаловаться своей сестренке? Что, прошло десять лет, а старые привычки не забываются.

Дрожащей рукой Том все же выхватил клинок.

— Ну давай, — Ларис дернул запястьем таким образом, чтобы острие меча сымитировало подманивающий жест. — Попробуй свои силы, клоп. Посмотрим, насколько сильнее…

Меч Анис выписал широкую дугу. Хаджар, с удивлением, понял, что не смог понять, использовала ли Анис какую-то техники или нет. Но, так или иначе, стоявший позади Лариса мечник — Рыцарь Духа Пиковой стадии успел лишь хлопнуть ресницами.

Через удар сердца он уже рухнул неприятной грудой окровавленного мяса. Его не спасла даже качественная, тяжелая Небесная броня. Не помог и щит, которым он прикрывал свой торс — тот попросту разорвало на части.

— Вижу, у кошки появились коготки, — произошедшее впечатлило всех… всех, кроме Лариса. Он даже не вздрогнул. — Жаль, что отец не разрешил сделать тебя моей наложницей. Наши дети стали бы лучшими мечниками страны.

Тут на ноги поднялся уже Гэлхад. В его руках появилась секира, а воздух вокруг задрожал от силы. Великан явно эти два года без дела не сидел…

Судя по давлению чистой, без примеси техник или мистерий, мощи, он сравнился в её запасах с Безымянным начальной стадии.

— Мне плевать, Ларис, — прорычал гигант. — Чей ты там старший наследник. Еще одно слово в таком тоне по отношению к Анис и я насажу тебя на ближайшее дерево.

— О, твой ручной пес умеет говорить, Анис? А я-то думал он тебе нужен просто, чтобы ночи скрашивать.

— А для тебя, Ларис, как всегда привозят молоденьких мальчиков из Моря Песка?

Несмотря на весьма свободные нравы столицы, по отношению к старшему наследнику, на чьих плечах висела ответственность за продолжение рода, эти слова были не просто оскорблением, а обвинением в неисполнении своих обязанностей как старшего наследника.

Если упростить, Анис, всего одним предложением, не только указала на специфичные вкусы Лариса, но и указала ему на бесчестие.

Опять же — во всех смыслах этого слова.

— В последнее время я переориентировался на мальчиков с Севера, — улыбка Лариса стала настолько… приторно сладкой, что Хаджару стало как-то нехорошо. — Они более выносливые. Хотя, наверное, ты понимаешь, о чем я говорю.

Ларис явно намекал на теорию о том, что предками Вечной Горы были великаны с севера.

— Проклятый мужеложец, — прорычал Гэлхад. — А ведь я ел с тобой за одним столом!

— Я надеялся, что мы стобой, здоровяк, поедим и из одной постели, но моя сестра меня опередила.

Кого-то, возможно, могла удивить подобная, простая реакция, но стоило принять во внимание, что даже несмотря на поражение от наследника Тарезов, Хищные Клинки все еще считались сильнейшим кланом Империи. Вторыми, после Императорского рода.

— Уходи, Ларис.

Прозвучавший голос для всех стал неожиданностью. Народ, едва ли не синхронно повернулся на звук. Они увидели перед собой обычного простолюдина. В старых, поношенных одеждах, он сидел на простой чурке и ворошил палочкой угли…

Они увидели перед собой хищного, уставшего зверя, готового в любой момент вгрызться зубами во вражескую глотку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 766**

— Я тебя знаю, адепт? — спросил Ларис.

Что примечательно, он перенаправил острие меча с Анис, на сидевшего у костра простолюдина. Свита же Лариса приняла явное боевое построение. Но, даже несмотря на это, они сделали шаг назад.

Бессознательно, руководствуясь животными инстинктами, они поспешили отойти подальше от хищного зверя.

— Меня зовут Хаджар Дархан.

На лице Лариса отразилась напряженная мысленная работа. Учитывая, что он являлся Повелителем, то с памятью у него проблем было еще меньше, чем у Рыцарей Духа. И это при том, что Рыцари обладали абсолютной памятью…

— Ученик сумасшедшего Оруна?

Хаджар медленно повернулся к Лариса.

— Ты говоришь о моем учителе, старший ученик. И я не Динос и не из Вечной Горы. Я не стану предупреждать тебя дважды.

Какое-то время они играли в гляделки. Все это время Хаджар продолжал шевелить угли палочкой и не думал обнажать меча.

— Что я здесь делаю? — спросил, наконец, Ларис. — Последнее, что помню –как какая-то тварь утащила меня на дно озера.

Каким бы склизким и в чем-то мерзким старший наследник Хищных Клинков не казался остальным аристократам, ему сложно было отказать в крепости духа.

В то время, как на остальных до сих пор сказывались последствия магического кошмара, он не показывал и тени слабости.

— Мы спасли твою жизнь, старший ученик, — Хаджар нарочно использовал обращение, принятое в школах боевых искусств.

Таким образом он хотел нивелировать их разницу в социальном положении. Дешевый прием, который ему подсказал Орун, да оближут его облезлые гиены.

— С какой стати, младший ученик, тебе рисковать ради меня своей жизнью? –прищурился аристократ. — Не имею ничего против варваров, но для меня ты уже староват.

— У тебя слишком много лишних органов, старший ученик, чтобы я польстился на тебя.

— Тогда в чем причина.

— В твоих родственниках, — Хаджар указал обугленной палочкой на Аниса и Тома Диносов. — Они попросили меня помочь тебе. Я согласился.

— Почему?

— Возможно, родственные узы, — пожал плечами Хаджар.

— Почему помог, — уточнил Ларис. — Если ждешь благосклонности клана Хищных Клинков — не жди. Я скорее пойду снова брошусь в омут, чем стану обязан немытому простолюдину.

Ремарка про немытость была абсолютно лишней. После купания в Озере Грез, все они были чище, чем прокипяченное столовое серебро.

— Потому что, — коротко ответил Хаджар и отвернулся обратно к костру.

Дальнейшее произошло так быстро, что среагировать успело лишь несколько людей. Кровавая молния, сорвавшаяся с острия меча Лариса пронзила пространство и ударила в шею Хаджара.

Вернее — должна была ударить в шею.

Вместо этого, рассеченное надвое, она унеслась куда-то в чащу леса. Хаджар же, отряхнув ладони от углей, которыми обернулась костровая палочка, потянулся за следующей.

На какое-то мгновение в бору повисла тишина. Адептам требовалось время, чтобы переварить и осознать увиденное.

Простолюдин, который обычной веткой рассек пусть и легкий, даже поверхностный, но все же — принадлежащий Повелителю.

Более того — старшему наследнику Хищных Клинков.

— Я запомню твое имя, Хаджар Дархан, — Ларис убрал меч в ножны и, не оборачиваясь, бросил своим прихвостням. — Мы уходим.

Через несколько минут в бору остались только Анис, вернувшаяся к Гэлхаду, Том, пустым взглядом смотрящий в костер, обнимающиеся Дора и Эйнен и Хаджар, занимавшийся костром.

Они молчали. Думали о своем или просто наслаждались компанией друг друга. Насколько могут наслаждаться компанией люди, которые в удобный и выгодный для себя момент, могут отправить к праотцам сидящего напротив человека.

Отношения адептов были сложной историей.

Вскоре, к остатку ночи, большинство, за исключением Хаджара, уснули. Несмотря на все свое развития, на огромную силу, заключенную в их телах и душах, в ситуациях крайнего истощения даже Повелители мало чем отличались от смертных.

Стоило только суровому испытанию считать все шелуху, как под ней оказывался тот самый, простой, боящийся темноты, смертный.

А боялся он её всего лишь по одной причине — из-за незнания того, что находится там — за завесой мрака. И не важно, где эта завеса находилась –за краем пещеры, в которой ютились их далекие предки, или за краем жизненного пути.

Но Хаджар не позволял себе забыться сном. Даже несмотря на выставленные Эйненом защитные чары, волшебными рунами сверкавшие на деревьях, Хаджар не смыкал глаз.

И это никак не было связано с дозором или вахтой.

Он просто ждал.

И гость, вскоре, пришел. Он проник сквозь пелену Рыцаря Духа так просто, словно её и вовсе не присутствовало. Он не потревожил волшебных рун и появился так же внезапно, как сон, который теплыми объятьями сжал остальных членов отряда.

— К доброй памяти, — Хельмер, садясь рядом с Хаджар, протянул тому бутылку вина.

— Спасибо, — Хаджар принял стеклянную емкость. Сбив горлышко ребром ладони, он сделал несколько глотков, а потом вылил несколько чарок в костер.

Пламя, приняв в себя вполне обычную, терпкую брагу, выстрелил в небо оранжевым румянцем.

Хельмер, поступив точно так же, затем залпом осушил бутылку. Ворох черных комочков — ночных кошмаров, поднесли ему вторую он откупорил и её.

Примерно десять минут они вдвоем молча сидели и смотрели в костер.

— Ты знал, что я приду, — не спрашивал, а утверждал Повелитель Ночных Кошмаров, эмиссар самого Князя Демонов.

Существо силы, границы которой Хаджар не мог осознать. И, наверное, он должен был бояться это чудовище, сотнями тысяч лет слывшее персонажем детских страшилок, но…

В этот момент Хельмер совсем не выглядел тем демоном, что за мгновение смог уничтожить орду из сотен тысяч монстров.

Нет.

Он выглядел тем, кто недавно что-то потерял. Очень ценное. Невосполнимое.

Он выглядел тем, с кого жизнь сбила всю шелуху…

— Ты горшечник? — сходу спросил Хаджар.

— Человек не может стать демоном, Хаджи, — полуулыбка Хельмера, половину лица которого прикрывала все та же шляпа, выглядела печально. — Точно так же, как демон не может стать человеком…

Хаджар снова повернулся к костру. Почему-то он верил Хельмеру. В конце концов, тот никогда его не обманывал. Во всяком случае — не в открытую.

Разумеется демон играл в какую-то свою игру, но та была настолько сложной, что Хаджар даже не мог увидеть своей роли в ней. И тем более он понятия не имел о целях древнего чудовища.

— С чего ты так решил? — Хельмер осушил очередную бутылку. Кошмары уже подтянули к нему третью.

— Он использовал магию снов, — Хаджар разворошил угли. В небе закружился хоровод поднятых им искр. Они слегка жалили лицо и руки. Приятное, горячее чувство. — Ты единственный, кто способен на подобное.

— Догадался таки?

— Вряд ли шаман орков смог бы создать «такой» кошмар.

Хельмер еще какое-то время смотрел в костер. Хаджар же, о том, что на самом деле на иллюзорную Землю его отправил вовсе не шаман, а Повелитель Ночных Кошмаров понял в тот момент, когда осколок души Горшечника пригласил его в свое прошлое.

— Когда-то очень давно я дал ему сердце, — Хельмер брызнул еще немного браги в костер. — Я говорил ему, что это принесет лишь несчастье, но он не слушал… влюбленный глупец. Запомни, Хаджи, ничто в этом мире не стоит того, чтобы расстаться с сердцем… Человеческим сердцем.

— А любовь?

Хельмер повернулся к Эйнену и Доре. Опять же — по какой-то странной причине Хаджар не переживал за друга и его возлюбленную.

Если бы Хельмер захотел или если бы смог — он бы уничтожил весь Даанатан. А может и всю Империю…

— Демоны не испытывают любовь, Хаджар. Только страсть, плотское влечение, желание обладать, но не любовь.

Повелитель Ночных Кошмаров опрокинул в себя очередную бутылку.

— Он рассказал тебе? — спросил демон.

— Рассказал… что?

— Истину, которую познал в своих страданиях.

— Да, — кивнул Хаджар. — Он сказал, что все, что…

Договорить Хаджар не успел. Край плотоядного, клыкастого плаща прикрыл ему рот. А затем так же быстро вернулся к ногам демона.

— Не надо, Хаджар. Я достаточно силен, чтобы вынести эту истину, но никогда не знаешь, кто еще может тебя слышать.

— Но…

— Однажды я видел, — перебил Хельмер. — как Бессмертный, услышав слова Горшечника, погиб. Мгновенно. Из-за душевных ран, — демон бегло посмотрел на собеседника, а затем вновь вернулся к созерцанию пламени. — ты пока еще очень молод и безумно слаб, чтобы осознать хоть крупицу того отчаяния и глубины, что заключена в этих словах, Хаджи. Горшечник сделал тебе дар и… нанес рану. Однажды она либо сделает тебя сильнее, либо уничтожит.

Следующие два часа они молча пили и смотрели на танцующее пламя. А то, каждый раз, когда в него плескали брагой, рыжело и радовалось, взрываясь задорным, жарким шаром.

Хельмер исчез. Так же бесшумно, как и появился.

А Хаджар, оставшись в одиночестве, задумался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 767**

Следующие дни отряд провел в сборе медальонов. Причем, что не так уж и удивительно, в большинстве случаев им не приходилось даже обнажать оружия.

Встреченные ими адепты, ощутив силу противников и узнав их в лица, спешили самостоятельно расстаться с медальонами. В конечном счете, лучше потерять шанс сразиться в Турнире Двенадцати, чем расстаться с жизнью.

Разумеется, так думали только адепты со слабой волью.

Те же, кто отчаянно рвался к вершине пути развития, вступали в ожесточенную схватку насмерть. Произошло это всего раз. И в той битве хватило одного только Гэлхада, чтобы одолеть троих Рыцарей Духа развитой стадии.

Хаджар по достоинству оценил возросшую, за два года, силу великана. Видят Вечерние Звезды, он бы не отказался сойтись с ним в поединке.

К концу третьего испытания, у каждого из отряда оказалось по четыре медальона. Учитывая скромные подсчеты нейросети, это должно было быть более, чем достаточно, чтобы пройти в следующий тур.

Когда над лесом пронесся гул сигнального горна, то все, даже находящиеся в самом разгаре битве, были мгновенно прекращены. Ведь если испытание закончилось, значит в действие вступал указ Императора.

Никто не имел права, в течении Турнира, против кого-либо обнажать своего оружия. Это считалось прямой изменой короне.

А участ изменников, по мнению многих, была более чем просто «незавидной».

Спустя меньше часа, после того как прозвенел горн, у выхода из леса собралось не меньше семи тысяч адептов. Перед рядами уставших, изнеможённых, со следами битв на телах, претендентов уже стоял старик ректор школы «Святого Неба».

Компания ему составляли судьи.

Именно они и начали монотонный процесс сбора медальонов. В итоге средним количеством на одного адепта приходилось три медальона.

Разумеется находились и уникумы. К примеру тот же самый Ларис. Он принес сразу пять медальонов. Но, к удивлению многих, он не оказался лидером по количеству «сувениров».

Им оказался никто иной, как старший наследник Тарезов. Его Хаджар видел впервые в жизни. И, если что-то в нем и бросалось в глаза, то это абсолютно неестественный, кроваво-алый цвет волос.

Присмотревшись, Хаджар мог поклясться, что увидел, как между его локонами пробежала алая искра энергии. Энергии, которую сложно было с чем-то спутать.

Особенно после инцидента с осколком души Горшечника.

Высокий, но какой-то нескладный и слегка дерганный Тарез принес сразу девять медальонов. По рядам адептов пронеслись шепотки.

Если успех Лариса в какой-то мере обуславливался наличием отряда прихлебателей, то Тарез участвовал в одиночку.

— Ты что-нибудь слышал о его тренировках? — шепнул Хаджар своему другу.

Эйнен отрицательно «покачал» головой.

— Понял, — вздохнул Хаджар.

— Вряд ли, — островитянин обратил взор своих нечеловеческих, фиолетовых глаз на наследника аристократии. — Я ничего о них не слышал, потому что –их не было.

— Это как?

— А вот так, — «развел руками» Эйнен. При этом его ладони все так же были вытянуты по швам. — Тарез все эти два года кутил в лучших заведениях Даанатана. А о количестве дев, которые побывали в его постели, до сих пор ходят слухи. Некоторые даже ставки делают.

— То есть ты хочешь сказать, что этот парень два года валял дурака, а затем в одиночку прошел через лес Озера Грез и принес девять медальонов?

— Именно так.

Хаджар выругался. Довольно-таки грязно.

После этого из общей толпы выдялелилось еще несколько одиночек. Они принесли от четырех до шести медальонов. И, скорее всего, принадлежали к тем гениям, которые воспитывались своими учителями в уединении от суеты большого мира боевых искусств.

Такие напрягали адептов Империи даже больше, чем известные ученики крупных боевых школ. От последних хотя бы было известно, чего ожидать. В то время как эти юноши и девушки являлись для всех абсолютной загадкой.

Две секты, принимавшие участие в турнире, принесли по три медальона. В том плане — что каждый, кто выступал от секты, принес ровно три.

Минимум, который требовался, для прохождения в следующий этап. Может для кого-то это и выглядело обычным совпадением, но не для Хаджара.

Нейросеть мгновенно подсчитала вероятность подобного стечения обстоятельств. И эта самая вероятность застыла на отметке меньше, чем в три процента.

А значит, от сектантов, как и от неизвестных гениев, можно было точно так же — ожидать всего, чего угодно.

Истину говорили в столице, что настоящий Турнир начнется только с четвертого испытания.

— Рад объявить, достопочтенные претенденты, что в следующий тур, который мы начнем через неделю, проходит ровно восемьсот восемьдесят адептов. Остальным, кто уцелел, я желаю удачи на вашем пути развития. Уже один тот факт, что вы так далеко зашли в Турнире Двенадцати, показывает вас, как стоящих на самой высоте силы молодого поколения.

Ушедшие из рядов адептов несколько тысяч адептов проводили аплодисментами. Они звучали как среди прошедших дальше, так и с многочисленных палуб зрительских, летающих судов.

— Вам же, прошедшие в четвертый тур, я так же желаю удачи, — ректор ударил тростью о землю и десяток судей пошел по рядам. Они выдавали уже знакомые всем талисманы с номерами. Да уж — организаторы особым воображением не отличались. Четвертый тур оказался точной копией второго. — Правила вы уже знаете. Начиная с четвертого тура мы будем проводить дуэли до тех пор, пока не останется только один победитель. С турнирной сеткой вы сможете ознакомиться сразу после окончания четвертого и начала пятого тура. А сейчас, мой вам совет — отдохните и наберитесь сил.

С этими словами ректор попросту растаял в воздухе. Его техника перемещения не выглядела такой же доминирующей и могучей, как Божественная белая молния Оруна, да породит он тухлую медузу. Нет, это была эфмерной и иллюзорной, но мертвецом окажется тот, кто позволит себе заблуждаться на счет силы ректора.

Хаджар погладил шрам на правой руке.

Вряд ли он хоть когда-нибудь забудет вечер, когда на Гору Ненастий пришел ректор школы «Святого Неба».

— Пойдемте, — предложил Эйнен.

Отряд направился в сторону столицы, но не успели они сделать и несколько шагов, как с неба прямо перед ними опустилась лодка. И все бы в этом небольшом суденышке ничего, но вот герб на единственном парусе мгновенно привлек всеобщее внимание.

А как иначе.

Не каждый день видишь, чтобы к кому-то спускался гонец самого императора.

Диносы и Гэлхад мгновенно поклонились вестнику воли Императора. Каждый гражданин Дарнаса обязан был встречать гонца Императора так же, как самого правителя. Ведь гонец, по сути — изъявление воли Императора.

Но тот, одетый в богатые, вышитые драгоценными камнями одежды, прошел мимо опешивших и ошарашенных аристократов.

Подойдя к Хадажру, он окинул его взглядом и, при всех собравшихся вокруг адептов, громко спросил:

— Хаджар Дархан?

— Да, — спокойно кивнул Хаджар. — Это я.

— Приглашение, — и гонец протянул Хаджару запечатанный личном Императором свиток.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 768**

— Ты серьезно собрался идти в этом на прием к самому Императору?

Дора, сменившая простые штаны и блузку, на платье, стояла посреди, пожалуй, самой роскошной лавки, в которой когда-только бывал Хаджар. Стоило начать с того, что она находилась на самом дорогом проспекте Даанатана.

Аренда помещения на этой улице стоила не меньше пяти тысяч имперских монет за месяц. А в большинстве случаев — еще и больше.

Здесь выстреливали в небо куполами и шпилями многочисленные главные здания административных организаций. Один из самых ярких примеров — огромный, сравнимый с габаритами с королевским в Лидусе — дворец генералитета.

Жилые дома, стоявшие на Восьмом Проспекте Даанатана стоили больше, чем военный небесный фрегат. И, в целом, здесь обитали лишь богатейшие люди столицы и Дарнаса в целом.

При этом каждый ресторан (многострадальный Небесный Пруд находился именно здесь), каждый жилой дом, каждое административное здание и, как шутил Эйнен, даже уличный туалет — все они имели воздушный причал.

И пока друзья летели на лодке к известному, на всю столицу, ателье госпожи Брами, то Хаджар встретил такое изобилие влиятельных и богатых людей, что испугался, как бы их имена и длинные, в несколько страниц, титулы не забили память нейросети.

Вряд ли такое в принципе было возможно, но опасения возникли.

Само же ателье выходило фасадом к стене, ограждавшей «Запретный Город» –резиденцию Императора. И, следовательно, обладало самым высоким ценником и респектабельностью.

В этом месте, трехэтажном, выполненном в древесном стиле, одевался весь цвет Дарнаса.

Ходили слухи, что госпожа Брами лично шила платья и одежды для семьи Императора. И что она была одним из немногих людей, которые могли похвастаться свободным входом в «Запретный Город».

Стоило им спуститься по лестнице на третий (но здесь, учитывая что по Восьмому Проспекту не было принято ходить, а лишь летать, он считался «первым» этажом) этаж, как к ним тут же подошел статный молодой человек.

В строгих, черно-белых одеждах, он низко поклонился Доре Марнил и предложил сесть.

Причем усадили их ни куда-нибудь, а на диван, каркас которого был сделан из редкого, драгоценного металла. Сто грамм этого материала с легкостью можно было продать за сто тысяч имперских монет.

Баснословная сума. И при этом из него был сделан каркас для, внимания, –гостевого дивана. Об обшивке и деревянных вставках речь уже и не шла.

Ни Хаджар, ни нейросеть не смогли определить, что это были за материалы. Но, на ощупь, их цена вряд ли была меньшей.

— Что-то из напитков? — предложил юноша.

— Три пиалы с цветочным чаем и по бокалу легкого вина.

— Могу предложить немного верескового меда этого сезона.

— Нет, — слишком резко ответила Дора. В памяти девушки мед еще долгое время будет ассоциироваться с событиями Озера Грез. — Прошу прощения за грубость, Далин. Но, пожалуйста, без меда.

— Конечно, достопочтенная старшая наследница Дора, — поклонился юноша по имени Далин.

— Младшая, — с немного грустной полуулыбкой поправила эльфийка.

— Для нас, достопочтенная, вы всегда будете единственной наследницей Зеленого Молота, — едва слышно прошептал Далин и, отвесив столь же глубокие поклоны Эйнену и Хаджару, удалился.

Порой Хаджар забывал, «насколько» была богата аристократия. И уж тем более — какими несметными сокровищами владела правящая семья клана.

И уж тем более, учитывая весьма спокойную и ровную манеру общения Доры, Хаджар забывал и о её личном благосостоянии.

И такие моменты, когда Дора легко, не моргнув и глазом, позволяла себе арендовать и закрыть для посетителей самое знаменитое, дорогое и модное ателье в столице, возвращали Хаджара к осознанию реальности.

Чести ради стоит сказать, что Хаджар не испытывал ни грамма зависти. У него хранился в душе меч — Черный Клинок и это, все что ему требовалось по жизни.

— Ты просто не можешь пойти в Запретный Город в… в… в… — Дора неопределенно помахала рукой. — в этом, — так и не подобрав нужного сравнения, закончила она.

Хаджар поднялся и подошел к ростовому зеркалу, стоявшему неподалеку от их дивана. К этому моменту Далин уже принес и расставил перед ними сервиз. О цене последнего, как и о оправе зеркала, Хаджар решил даже не задумываться.

Продать все это и вот у Империи появляется еще несколько фрегатов и, может быть, два, а то и три линкора.

С поверхности зеркала на Хаджара смотрел молодой мужчины. Слегка небритый, с правильными, в чем-то красивыми чертами лица, мускулистый, но вмеру. Так, что было видно, что каждое волокно и каждая жила предназначались лишь для одного — сражения.

Ни грамма лишнего.

В длинных, немного спутанных волосах, покоилось два орочьих пера, а с другой стороны позвякивали фенечки бедуинов Моря Песка.

Всю правую руку, от кончиков пальцев, до плечевого сустава покрывала алая, именная татуировка.

Из-под одежд торчал край круглой, черной татуировки — печать его драконьих предков.

— Думаешь, стоит побриться? — не оборачиваясь, спросил Хаджар.

— Думаю, юноша, вам стоит одеть что-то, что слуги Запретного Города не сочтут за грязь на полу.

Прозвучавший голос был одновременно строг, но при этом как-то… сладок. Настолько, что захотел прикоснуться к его обладательнице и обладать ею так же, как она своим голосом.

Хаджар повернулся.

У окна, окидывая его профессиональным, оценивающим взглядом, стояла невысокая женщина. Того самого возраста, когда еще не пропала с лица и фигуры юность, но взгляд и повадки уже относились к уверенной в себе, знавшей всему цену, женщины.

Она стояла не шелохнувшись, но при этом буквально излучала вокруг себя чистую и незамутненную страсть. Стройная, среднего роста, с идеальной, точеной фигурой, округлыми бедрами и крепкими грудями.

Одетая так, что каждый элемент её гардероба подчеркивал все прелести её тела и скрывал те немногочисленные недочеты, которые она сама в себе находила.

Потому как Хаджар, н миг ослепленный отраженным от её бронзовой кожи солнцем, при всем желании не смог бы обнаружить хоть один изъян в этом великолепии.

— Госпожа Брами, — Дора поднялась на ноги и обняла уроженку Моря Песка. –Рада видеть вас.

Они расцеловались.

— Моя прекрасная Дора, — Брами посмотрела на эльфийку и улыбнулась. — Ты специально надела это платье, да?

Эльфийка густо покраснела.

— Маленькая лисица, — рассмеялась Брами. Смех её звучал так же жарко, как полдень в пустыне. И так же сладко, как спелый финик. — Не думай, что лестью ты добьешься от меня хоть четвертака скидки.

— Я была обязана попробовать, — улыбкой ответила Дора.

Брами, сверкнув зелеными глазами и качнув сложной прической черных волос, глянула за плечо девушке. Сдержано кивнув, она поприветствовала Эйнена.

Тот ответил тем же. Правда вряд ли Брами смогла заметить наличие взаимного жеста.

— Еще не было случая? — спросила она.

— Еще не было, — утвердительно повторил островитянин.

Почему-то Хаджар не был удивлен, что эти двое уже успели познакомиться. Наверняка Дора приводила сюда Эйнена, чтобы через внешний вид повлиять на мнение её отца. И, видят боги, вряд ли Эйнен позволил ей расплачиваться за себя.

Пиратская городость — вещь весьма странная, но неприступная.

— Мы еще не знакомы, — хозяйка протянула Хаджара руку. — Госпожа Брами.

— Хаджар Дархан.

Он прекрасно понимал, что ему предлагают поцеловать руку, но вместо этого банально её пожал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 769**

— Более жалкого, чем это, я мало что видел в своей жизни, щенок.

Орун, сидя на ветке дерева, жевал зубами кости какого-то животного. Раскусывая, он вытягивал из них костный мозг, а затем кидал вниз. Причем каждый раз, как бы не ловчился Хаджар, попадал ему в шею или темечко.

В это время над ними бушевала буря. Причем уже далеко не первый день или даже неделю. И все это время Хаджар, стоя под проливным дождем с одним лишь Черным Клинком, пытался рассечь им молнию.

Огненные, алые, синие, зеленые и белые молнии, срывались с укрытого вороньим крылом неба и устремлялись в своем яростном выпаде к холодной, промокшей из-за дождя земле.

Своими огненными клыками они сжирали деревья и поднимали под купол застывшего мрака стаи птиц. Вдалеке звучали крики и вой испуганных небесной яростью зверей.

С тех пор, как Хаджар попал на Гору Ненастий, прошло уже почти три месяца и за все это время он ни разу не замедлил бешенного бега сердца.

Любая ошибка могла привести к его мгновенной смерти.

Но все, что он прошел раньше, меркло по сравнению с этой «тренировкой». Даже если бы он находился в регионе смертных, то рассечь самую простую небесную искру уже считалось бы достижением, достойным внимания.

Чтобы рассечь пропитанные разнообразными энергиями и мистериями молнии в таком месте, как Гора Ненастий? Да во всей империи не набралось бы и тысячи мечников, способных на это!

— Может быть какой-нибудь совет? — прорычал Хаджар.

Смахнув со лба отросшие волосы, он с трудом поднялся с земли. В очередной раз Хаджар не смог не то, что рассечь небесного удара, а банально его отразить.

Зеленая, слабейшая из пяти местных разновидностей молний, ударила в полную силу прямо в Черный Клинок. Тот, будучи равным Императорскому артефакту, смог частично погасить её мощь, но весь оставшийся потенциал огненным молотом врезался в Хаджара.

Оставив на том месте, где стоял, угольную пропалину, Хаджар отлетел на несколько метров в сторону. Врезавшись ребрами в ствол могучего дерева, он не просто повалил его на землю, а сбил таким образом, что оно едва в воздух не взмыло.

— Не пытайся уследить за молнией, — Орун, издавая не самые приятные звуки, посасывал очередную косточку.

— И как же мне тогда её рассечь?

— Если ты не способен даже этого понять, то просто дай ей себя поджарить и избавь мир от очередного идиота.

— Если ты даже этого не можешь объяснить, ты прыгни со скалы и избавь мир от очередного недо-учителя!

— Нет такой скалы, спрыгнув с которой, я бы убился.

— О, поверь мне, я такую отыщу!

— Ты даже молнию отыскать не можешь, а что-то там про скалу говоришь. Ногу, ведь, подвернешь на первом камне.

— А ты даже камню не сможешь объяснить, как ему нормально на земле лежать.

— Камень, в отличии от тебя, прекрасно знает, как ему лежать. Потому что он — камень.

— А я — не молния! Я не знаю как она летит!

— Ты не мечник, — Орун разломал косточку надвое. Покрутив обломки между пальцев, он неглядя, резко выбросил их в небо. — Мечник знает, когда и откуда к нему придет угроза. И еще до того, как угроза поймет, что её заметили, — два обломка простой кости, разлетевшись на десятки метров в разные стороны, одновременно пронзили собой алую и зеленую молнии. Те разлетелись снопом искр и исчезли, оставив после себя характерный запах. –мечник уничтожает угрозу. И так до тех пор, пока не останется один.

Орун, как ни в чем не бывало, достал из кармана очередную косточку и снова принялся её жевать. Выглядел он при этом как довольный жизнью зверь.

В нем вообще мало что осталось от человеческого. Даже повадки напоминали, скорее, звериные, нежели людские.

— Какого… — Хаджар не мог понять, каким именно образом Орун смог обнаружить и определить, куда придутся удары молний.

Тот, во время их очередной перепалки, числа которым за последние месяцы просто не нашлось бы, не прерывал зрительного контакта с Хаджаром.

Тогда как он смог предугадать удары молний? Те ведь били с неба по абсолютно непредсказуемым, хаотичным траекториям и предсказать их появление нельзя ни в каком…

Руководствуясь инстинктами, Хаджар отпрыгнул в сторону. В пень, у которого он сидел, ударила молния. Столп огня выстрелил к черным облаком, а затем исчез. Вместо широкого, многотонного поня остались лишь угли и пропалина.

Но даже так — Хаджар вовсе не предугадал само появление небесного снаряда. Лишь только среагировал в момент, когда молния уже рассекла пространство. А это и рядом не стояло с тем, на что был способен Орун.

— Проклятье, — выругался Хаджар и поднялся на ноги.

— Лучше бы лежал, — сокрушался Орун. — Глядишь, так бы по-быстрее отправился к праотцам.

— Заткнись, — процедил Хаджар.

— Ну да — на старого Оруна так ты герой позубоскалить, а с молнией разобраться — силенок не хватает. Бездарь.

— И это мне говорит сумасшедший.

— Единственный нормальный в доме душевнобольных будет выглядеть сумасшедшим.

Хаджара одновременно восхищала и пугала способность Оруна ко времени и нет ввинтить философию и…

Вспышка озарения, сравнимая по яркости с очередной зеленой молнией, поразила сознание Хаджара.

Ко времени и нет…

Всю свою жизнь Хаджар доверял своим органам чувств. Он полагался на них куда больше, нежели на вычисления нейросети. Причем, будучи не безгрешным, он даже хотел сжульничать и приказал модулю вычислить траекторию следующей.

Увы, модуль так и не смог этого сделать, потому как не обладал достаточным количеством входных данных.

Но, вот уже как несколько десятилетий он обладал и другим органом чувств. Вернее, все тем же, просто в несколько ином формате.

Прикрыв глаза, Хаджар сосредоточился на своем видении потоков энергии. Он посмотрел на небо сквозь Реку Мира.

Будучи максимально сосредоточенным, он не мог ни слышать, ни видеть реакции Оруна.

— Всего неделя, — вся напускная насмешливость мгновенно исчезла с мечника. Все это время он внимательно следил за тем, чтобы к месту их тренировок не подошел ни один зверь. Сбив сейчас боевой настрой ученика, он рисковал замедлить его прогресс на месяцы, если не год. — А мне, в свое время, потребовался месяц…

Хаджара поразило увиденное им. Небо, при взгляде сквозь Реку Мира выглядело как бушующий океан энергии. Неразбериха разноцветного полотна, словно сшитого неумелым портным. Вечно изменчивая пестрота, в которой не наблюдалось ничего постоянно.

А каждая вспышка молнии выглядела как вытянувшаяся из этого полотна нить, которая затем рассеивалась облаком энергии.

Но, самое важное, за несколько мгновений до вспышки, в пестром гобелене появлялся узел, который и порождал новую нить.

Хаджар открыл глаза и прыгнул в сторону, где формировался узел. Увы, даже так, ему не хватило нескольких мгновений и молния попала даже не в меч, а ему в грудь.

Сознание Хаджара мгновенно пропало во тьме забытья.

Орун, продолжая сидеть на ветке, вот уже который день распространял мистерии своего меча на многие километры вокруг. Этого хватало, чтобы отгонять хищников.

— Одно дело — понять, что надо использовать, другое дело — осознать, как. Посмотрим, — ухмыльнулся мечник. — сколько времени у тебя уйдет, чтобы овладеть этим навыком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 770**

— Хватит уже дергаться, — прошептала Дора.

— Да не могу я, — в который раз рычал Хаджар. — Они неудобные.

— Одежды, сшитые госпожой Брами, не могут быть неудобными. Они — лучшие!

— Твоя госпожа Брами, — стоял на своем Хаджар. — сама сказала, что ей потребовалась бы неделя, чтобы сшить достойный наряд.

— Она всегда так говорят, — парировала Дора. — Когда шила платье жене моего отца, то тоже просила неделю, а в итоге все сделала за три дня. Так же, как и тебе. Такие её сроки — лишь часть легенды лучшего ателье.

Дора могла говорить все, что угодно, на главное, за что зацепился слух Хаджара — оговорка «жена отца». Не мать, мама или матушка, а именно –"жена отца«.

Кстати, эта оговорка не укрылась от Эйнена, что говорило о том, что островитянин тоже ни сном, ни духом о прошлом Доры. И не стоит забывать, то, как они втроем познакомились.

Это произошло уже почти три года назад. В Лесу Теней Доре потребовалось пространственное кольцо Хаджара для того, чтобы забрать часть силы у Духа, обитавшего в том лесу.

При этом она использовала какую-то особенную, опасную технику, которую, внимание, выкрала из родного дома. Причем она объясняла, что эта сила нужна ей для Турнира Двенадцати и события, с ним связанного…

Уже тогда Хаджару показалось это весьма странным. И это учитывая, что в те времена он еще ничего не знал о том, как устроена жизнь не только аристократии в целом, но и клана Зеленого Молота в частности.

— Так что прекрати дергаться и стой спокойно. Скоро наша очередь.

Все это время они находились в длинной очередь, ведущей к воротам из Кровавого Золота. Металл, получивший свое название из-за насыщенного, алого оттенка.

Не важно какое положение занимал гость, не важны ранги, сословия или заслуги. Если вас пригласил Император и, при этом, в момент приглашения вы находились не на территории „Запретного Города“, то вам предстояло пройти через Врата Ярости и их охранников.

Так что очередь, собравшаяся на прием к Императору Моргану, тянулось от самого конца Восьмого Проспекта. И этот вечер, вечер приема во дворце был тем редким исключением, когда по проспекту хоть кто-то ходил пешком.

Хаджар, то и дело, одергивал рукава своего новенького, сине-белого камзола. Нет, он, сшитый госпожой Брами за трое суток, действительно был не только безумно качественным, но еще и жутко красивым. Ну, если верить Доре, разумеется.

Сам Хаджар, в принципе, не видел между ним и старыми одеждами особой разницы. Кроме, разве что, той, что к старым одеждам, за почти двадцать лет носки, он уже очень привык. Они были для него как вторая кожа.

Он их даже почти не чувствовал на себе. Чего не скажешь об этом предмете, скорее, роскоши, чем гардероба.

Чего стоили только ботфорты к этому камзолу — пятнадцать тысяч монет за пару! А сами одежды? Двадцать три тысячи за наряд!

Хаджар вообще был удивлен, что у него имелись подобные суммы денег. Хотя, большую часть пришлось отдать Ядрами высокоразвитых монстров.

Благо после двух лет, проведенных на Горе Ненастий, такого добра у Хаджара было в предостаточном количестве.

Но, что напрягало Хаджара больше всего, так это Грэвэн’Дор. Как были связаны его новые, престижные, дорогие одежды с обителью погибшей Ана’Бри? Это легко объяснялось видением будущего, которое ему показала ведьма.

В сцене, где Хаджар, пронзенный, окровавленный, лежал на снегу, он был одет в точно такой же камзол. И, признаться, ему было несколько не по себе от того, что он разгуливал в собственном посмертном наряде.

Это все равно, как если разгуливать с погребальным костром за спиной.

— Смотрите, это тот самый простолюдин? — донеслось до Хаджара.

— Да, кажется именно о нем говорил твой дедушка.

— А он красив.

— Даже бродяга в одеждах от госпожи Брамси будет красив.

— Но ты не можешь отрицать, что Император отправил ему личное приглашение.

— Кстати, почему?

— Говорят, что он личный ученик самого Великого Мечника Оруна?

— Да? Не вижу у него деревянного медальона школы „Святого Неба“.

— В этом-то вся и загадка. Он лишь полноправный ученик.

— Лишь полноправный?!

И таких разговоров вокруг было предостаточно. Хаджар, за время, проведенное в роли генерала Лунной армии Лидуса, привык к избыточному вниманию к своей персоне.

Разумеется, он его ни в коей мере не желал для себя, но мог смириться и пропускать такие кривотолки мимо.

— А ты знаменит, мой варварский друг, — ткнул его в бок Эйнен.

— Не больше чем ты.

И Хаджар, отчасти, был прав. Об Эйнене в очередь к Вратам Ярости шло разговоров лишь немногим меньше, чем о самом Хаджаре. Народ привлекало их романтичное амплуа в качестве выходцев из простого народа.

Подобные истории „успеха“, когда из грязи и прямиком в могучие адепты, всегда привлекали людей. Правда, почему-то, они забывали о том, что между „грязью“ и „могучим адептам“ пролегали километры крови, пота, потерь и лишений. И только тот, кто все это преодолел, в итоге получал приглашение Императора.

Приглашение, которое Хаджар бы лучше никогда в жизни даже на расстоянии не видел.

Кстати, по сути, выбора у него все равно не было бы. Все восемьсот восемьдесят адептов, прошедшие в четвертый тур Турнира Двенадцати, получили приглашение на Императорский прием.

С той лишь разницей, что Хаджар получил личное приглашение, а остальных пригласили „скопом“. По сути разницы никакой, но для тех, кто жил придворными интригами — разница колоссальная.

И именно из-за этих интриг Хаджар и искал всевозможные способы избежать приема. Правда, учитывая, что Эйнен составлял компанию Доре, то у Хаджара не оставалось выбора — он должен был прикрыть друга.

Все еще жива была наука Южного Ветра, первого учителя Хаджара, который говорил молодому принцу держаться как можно дальше от всего, что дурно пахнет. А, по словам старика, в королевском дворце меньше всего воняло в нужнике.

Одно это уже о многом говорило…

— Приглашение! — прогремело над головой.

Хаджар, будучи поглощенным собственными мыслями, не обратил внимание, как они втроем подошли к вратам из Кровавого Золота.

Как и ожидал Хаджар, их встретили вовсе не стражники. Это были два голема. Чем-то они напоминали тех, что охраняли вход в школу „Святого Неба“. С поправкой на то, что вместо пятиметрового гиганта с копьем, над ними нависал семи метровый титан с двуручником.

А тигра заменил бронированный кабан.

— Достопочтенные стражи, — синхронно поклонились адепты.

Каждый из них, не разгибая спины, протянул свое собственное приглашение. Титан провел над ними ладонью, а кабан, потрясая металлом, принюхался.

— Вход свободен! — прогремел искусственный голос.

Стоило только Хадажру перешагнуть через границу врат, как он усомнился в том, справедливо ли дворец назвали „Запретным Городом“. Скорее… скорее это походило на „Запретную Страну“.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 771**

Как бы странно это ни было, но «Запретный Город» не находился на холме или возвышенности, как все остальные дворцы. Напротив, огромные просторы, которые занимал Императорский род, превосходящие по размерам огромный квартал Хищных Клинков, находился в низине.

И не просто на небольшом понижении уровня проспекта, а буквально в нескольких сотнях метров под городом.

Вид, открывшейся по ту сторону пелены, закрывавшей проем Врат Ярости, поражал воображение. Среди скалистого бассейна, диаметром в почти полсотни километров, раскинулся самый красивый сад, который только мог вообразить Хаджар.

Озера цветов, в которых, как могло показаться с первого взгляда, стояли в различных позах прекрасные юноши и девушки. Но если приглядеться и можно было заметить, что те не шевелились. Вообще.

Скульптор, создавший эти статуи, был настолько искусен, что на долю мгновения смог обмануть даже Рыцаря Духа.

Ручьи, со столь чистой водой, что, если бы не легкий ветер, могло бы показаться, что в каналах и вовсе ничего нет. Через них были перекинуты мосты из дерева, драгоценных металлов и даже камней. И каждый являлся произведением искусства.

Все они запечатлели в себе сцены прошлого, сказочные сюжеты или абстрактные, почти бесформенные, фантазии автора.

Множество самых редких и прекрасных деревьев, чьи лепестки кружились в изящном хороводе. Огромное количество золотых беседок, стоявших на сплетении бесчисленных дорожек и тропинок.

И все эти нити, вымощенные благородными породами камня, вели в одно, единственное здание. Стоило признать сразу — такой громадины Хаджар еще никогда не видел.

В нем с легкостью можно было бы расселить, пожалуй, почти миллион человек. Огромное, оно, тем не менее, не казалось массивным.

Несмотря на тяжелые, квадратные, с выступающими краями крыши, заменявшие замку-дворцу купола.

Несмотря на чередующиеся с изысканнейшими витражами — бойницы, сквозь которые можно было заметить дула последнего слова оружейной техники –ружей. Пока не обеспеченных волшебных порохом, но артефакторы уже разрабатывали для них особые свинцовые пули.

Хаджар прекрасно понимал к чему шел технический прогресс. Результат подобной инженерной мысли, с поправкой на отсутствие Реки Мира, он уже видел на Земле.

Но, его радовало, что на данный момент даже Император одной из двух богатейших Империй мог позволить за год заказать во дворец всего десяток артефактных ружей.

Высокие, чуть ли не крепостные стены, окружали двороцово-замковый комплекс. На них несли вахту особые адепты — они вели под уздцы самых разных монстров, в том числе и обладавших крыльями. Их называли десантными, элитными отрядами.

Насколько знал Хаджар, обычно они несли вахту на границе с Ласканом. Бесшумные убийцы, которым не требовались корабли — вместо этот у них имелись свои летающие питомцы. Для таких незаметно пересечь границу и устроить какую-нибудь диверсию — обычные, служебные будни.

Но, даже несмотря на все это, дворец действительно выглядел достойным резиденции Импертора Дарнаса. Пусть и неприступнее любого замка, он был настолько украшен и настолько красив, что дыхание перехватывало.

— Смотрите, — прошептала столь же восторженная Дора.

Она указала на кружащий над центральной башней дворца исполинский волшебный иероглиф. Такого Хаджар еще никогда прежде не видел.

Если раньше все волшебные символы, не важно — защитные руны Эйнена или поднимавшие в небо суда образцы высшей магии, были сделаны из чистой энергии или, в редких случаях, волшебных кристаллов, то этот…

— Как такое возможно, — выдохнул Хаджар. — Что это за демоновщина такая…

— Понятия не имею, — Эйнен открыл свои нечеловеческие, фиолетовые глаза. Но даже они, видимо, не смогли открыть ему секретов таинственного иероглифа. — Он ведь из камня, да?

И это было правдой. В нескольких километрах над дворцов кружилась многотонная, каменная махина. Из самой резиденции Императора в неё, нескончаемым потоком, бил столп сероватой энергии. Пропитывая иероглиф силой, он создавал пелену, которая покровом растягивалась над всем «Запретным Городом» и исчезала внутри ограждавших сад стен.

— Пойдемте, — поторопила первой пришедшая в себя Дора. Оно и понятно –эльфийка, скорее всего, посещала это место отнюдь не в первый раз в жизни. — Мы задерживаем очередь.

Хаджар машинально обернулся. И действительно — за те несколько минут, что они любовались пейзажем, из Врат Ярости никто, больше, так и не вышел.

Следуя за Дорой и Эйненом, Хаджар ступил на лестницу, ведущую в сад. Вырезанная прямо в скале, она сперва показалась ему обычной слюдой, но стоило ему наступить на первую ступень, как та мгновенно вспыхнула энергией.

— Сверкающий Янтарь, — Хаджар одновременно поразился, но и в какой-то мере оскорбился подобной роскоши. — Разве это не редкие алхимический реагент?

— Все верно, — подтвердил островитянин. — Одной такой ступенькой можно было бы месяц кормить целую ступеньку.

Разумеется, Эйнен имел ввиду вовсе не сам Сверкающий Янтарь, а то, за какую цену его можно было продать. Хаджара, как человека, который расстался с тремя четвертями своего состояния лишь ради покупки нового камзола и ботфорт.

В такие моменты Хаджар начинал осознавать, что значит… нет, не пролетарская зависть или ненависть, а чувство справедливости.

Да, может самому Хаджару для хорошей жизни и хватало одного лишь меча, но такого нельзя было сказать о провинциях Империи. Особенно о таких смертных регионах, как его родное королевство Лидус.

Даже вся Солнечная Руда, которую выкопают в Лидусе, не сравнилась бы по стоимости с лестницей, ведущей к саду Императора Дарнаса.

Ну разумеется — зачем же продавать лестницу, если можно довести одну из провинций до состояния гражданской войны…

— Сколько же народа на сегодняшнем приеме? — Эйнена, так и не закрывшего глаза, кажется куда больше интересовал вопрос численности гостей.

Оказавшись в саду, идя по тропинкам ко дворцу, троица слилась в едином потоке со множеством господ. Здесь были и дворяне, а видные политические деятели (зачастую — одно и тоже) и вершители судеб — аристократы, знаменитые артисты и люди искусства; барды, чьи имена гремели на всю страну; военные (коих присутствовало не меньше трети от общего числа), чеканившие шаг.

Все они — одетые в деньги, и, как считал Хаджар — мусор. Как бы ты дорого ни был одет, это никак не поможет тебе на поле брани или в таких регионах, как Гора Ненастий. Не поможет и на пути развития, если только твоя техника не зависит от того, сколько десятков тысяч имперских монет стоит твой наряд.

И, можно было бы возразить, что эти господа и их спутницы одевались так лишь на приемы, но как знал Хаджар — нет. Некоторые генералы внутренних войск и вовсе никогда не снимали своих пижонских нарядов.

А уж про политиков и аристократию и вовсе говорить не приходилось. И это в те времена, пока провинции, агонизируя, боролись за выживание, а на западе страны уже поднималось цунами грядущей битвы за выживание.

Что-то прогнило в Дарнасе. Прогнило уже давно.

Вонь, о которой говорил в детстве Южный Ветер, чувствовалась здесь так явно, что Хаджар поморщился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 772**

Парадный вход во дворец так же поражал воображение. Богатство в такой степени скорее не восхищало, а вызывало закономерное отторжение. Но, наверное, так было только у тех людей, кто изначально не привык к такой роскоши.

— Смотрите, — не унималась Дора, которая никак не могла взять в толк, почему спутник и его друг находятся в таком странном расположении духа. –Эти ступени, еще в прошлую эпоху, выковал из Проклятого Металла основатель клана Вечной Горы.

Хаджар посмотрел себе под ноги. Он бы никогда не подумал, что девяносто шесть ступеней, ведущие во дворец, действительно были сделаны не из благородного камня, а из металла. Во всяко случае, они обладали всеми каменными свойствами.

И это учитывая, что со времен тренировке на Горе Ненастий, Хаджар уже никогда не закрывал своего взгляда сквозь Реку Мира.

Каким образом кузнец смог замаскировать потоки энергии таким образом, чтобы выдать металл за камень — Хаджар не знал.

— А почему Проклятый? — спросил он скорее ради поддержания разговора, нежели из-за живого интереса.

Пока они поднимались по самому богатому в Империи крыльцу, Хаджар внимательно следил за идущими рядом. Несмотря на пестрые одежды, их объединяла одна общая черта — каждый гость шел к Императору полностью обезоруженным.

Ни единого доспеха, ни единого оружия, ни артефакта, ни талисмана, ни амулеты. Лишь медальоны, по которы можно было сказать, что именно за человек стоял перед тобой, и еще — пространственные артефакты.

Но даже на них мерцали едва заметные волшебные руны, которые запечатывали внутреннее пространство и не позволяли им воспользоваться.

— Потому что, по легендам, один проклятый человек выковал из него меч, способный убить бога.

Хаджар едва было не поскользнулся и не растянулся на лестнице. Примерно так же оступился и Эйнен.

— Прости, что еще раз?! — Эйнен не просто был «ошарашенным», он им еще и выглядел. А уж островитянин и мимика — это вещи не особо совместимые.

— А вы никогда не слышали? — в свою очередь удивилась Дора.

В белоснежном, искрящемся, выглядящем сшитым из снежного покрова, платье, с какой-то невозможной, струящиеся водопадом прической, она выглядела красивой. Красивой настолько, насколько могла быть красива лишь принцесса клана эльфов.

Сотни пар глаз жадно провожали каждое её движение. В том числе и приподнявшиеся, от удивления, брови

— Ох, простите, — спохватилась девушка, когда поняла, с кем именно говорит. Эйнен с Хаджаром, несмотря ни на что, выросли в весьма простых регионах и вряд ли когда-нибудь видели подобное. И, разумеется, не слышали некоторых легенд. — Это очень старая история. Она рассказывает о юноше, который разделил свою душу на множество частей, потому что хотел перестать быть человеком. И один из осколков своей души он заключал в металле.

Возможно, то о чем говорила Дора не имело никакого отношения к легенде о Горшечнике, но… Если ты видишь птицу, которая ходит как утка и крякает как утка, значит — это утка.

Хаджар мог поклясться, что смог отыскать еще один пазл, который должен был собрать полотно воедино. Правда он пока не понимал, какое именно и что на нем было изображено, но чувствовал… Ощущал всеми фибрами своей половинчатой души, что от этого зависит даже больше, чем просто — его жизнь.

— Но как он сделал из метала — камень?

— Вы действительно никогда не слышали этой истории? — вопросом на вопрос ответила Дора. — У нас её рассказывают всем детям. Проклятая Лестница, ведущая во дворец Императора, это одна из главных достопримечательностей Даанатана.

— Возможно так оно и есть, — согласился Хаджар. — Во всяком случае — для тех, кто вырос в столице и её окрестностях, а не на другом конце света.

— Прости, — вновь стушевалась Дора. — Я все время забываю, что вы оба прибыли издалека…

Эйнен приобнял принцессу за плечи и чуть прижал её к себе.

Хаджар мог поклясться, что нейросеть зафиксировала не один десяток возникших вокруг диалогов, на подобии:

— Я прикончу этого оборванца!

— Успокойся, — далее следовало чье-нибудь имя. — Это Эйнен Островитянин и Хаджар Дархан — Черный Мечник. Даже если бы у тебя было оружие, они все равно одни из гениев молодого поколения.

— Проклятье! И откуда у простолюдинов такая сила?!

— Если бы я знал… если бы только я знал…

Несмотря на то, что все вокруг были безоружны и лишены артефактов, они все равно оставались могучими адептами. Среди гостей Хаджар не обнаружил ни единого Небесного Адепта.

А количество Рыцарей Духа, которые поднимались по лестнице, и вовсе выглядело незначительным. Здесь, в основном, присутствовали Повелители, достигшие самых разных стадий столь высокой ступени развития.

— Легенда гласит, — продолжила Дора. — Что человек смог расколоть свою душу, потому что она стала твердой, но ломкой, как обожженная глина. И те осколки, которые он запечатал в металле, сделали его камнем.

Хаджар, мысленно, вернулся в тот день, когда они выяснили тайну гробницы Декатера. Он вспомнил, как оказался на скале из черепов и костей, омываемой Морем Крови.

Месте, где эпохами ждал своего Наследника осколок черной души первого из Дарханов. И, насколько помнил Хаджар (а Рыцари Духа помнили, в прямом смысле — всю свою жизнь) там, у врат с огненной Руной, были воткнуты три титанических каменных меча.

— Значит и мечи тоже — каменные?

— Никто не знает, Хаджар, — пожала атласными плечиками Дора. На них, дополняя снежный наряд, красовались ледяные узоры. — Когда основатель Вечной Горы, величайший кузнец за всю историю Дарнаса, сделал эту лестницу, то Император попросил его попытаться выковать из Проклятого Металла и меч. У основателя ушло десять лет, но…

— Не десять, а сто десять, — перебил Дору знакомый, густой бас.

На несколько ступеней выше, почти у самого входа во дворец, стояли трое адептов. Том Динос, надевший серебряный, стилизованный под военный, камзол с отливами и вензелями. Последние сливались в символ, в котором легко угадывался герб дома Хищных Клинков.

Анис, вновь вся в черном… хотя — совсем не вся. Её плечи прикрывали золотые перья, спина и живот были полностью оголены — узкая полоска ткани закрывала упругую грудь. Ниже пояса стелилась юбка.

Хаджар понятия не имел, из какого материала она была сделана, но подозревал, что из, как и все вокруг — безумно дорого.

На фоне белой лестницы и колон, держащих навес над входом во дворец, она выделялась так же ярко, как звезда на ночном небе.

— Сто десять лет, — повторил Гэлхад. В своем зеленом, под цвет глаз спутницы, камзоле, он выглядел несколько непривычно. Как если попытаться медведя в платье одеть. — Именно столько мой достопочтенный предок потратил на тот меч. Но он…

— Раскололся как только до него до-коснулись, — закончила за великана Дора. — Рада видеть вас, друзья.

После обмена абсолютно формальными любезностями, отряд, в полном сборе, миновал единственных адептов, кто имел право носить доспехи и оружие. Корпус личной стражи Императора. Тысяча двадцать шесть воинов, которые славились своими непревзойденными умениями.

Служить в этом корпусе — величайшая честь для военного. Брали в него лишь Повелителей прошедших среднюю стадию. А главами, как гласила молва, являлась шестерка Безымянных начальной стадии.

Шесть Безымянных…

Хаджар даже представлять не хотел, какой совокупной мощью они могли бы обладать.

С такими мыслями он, замыкая отряд, вошел под сени Императорского дворца Дарнаса. В этот момент он понял, что путь сюда от Лидуса у него занял почти десять лет…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 773**

Пройдя по саду, лестнице и посмотрев на «мега-крыльцо», Хаджара уже, казалось, невозможно было чем-то удивить или заставить «понервничать».

Но, как оказалось, строя подобные предположения, Хаджар был наивен. Внутри дворец, казалось, собрал в себе все элементы роскоши, которые существовали в этом мире.

Здесь был фонтан, в котором вместо струй воды имелись струи расплавленного, драгоценного металла, дорого вина и сверкающих камней, каждый из которых стоил целое состояние.

На стенах висели гобелены, каждая нить которого соткана из материалов высшей пробы. Пол из благородного камня и дерева устилали шкуры животных, находящихся, без малого, на первой стадии Духа.

Эта звериная ступень развития, следующая за Первобытным Зверем. Зверь первой стадии ступени Духа обладал силой, которой мог распоряжаться лишь Безымянной средней стадии.

Любой орган, любой компонент туши такого монстра стоил баснословные деньги. Не говоря уже о Ядрах, которые и на подпольных аукционах купить было нельзя.

И не потому, что желающих продать или купить не нашлось бы, а просто такого количества денег не нашлось бы собери все средства с жителей Даанатана.

Так что подобные сделки осуществлялись исключительно между аристократией и только бартерно.

А сейчас Хаджар стоял в ботфортах по щиколотку в меху Небесного Тигра. Одной из великих, легендарных пород зверей. Их сила повелевать Синим Огнем была, на стадии Духа, практически безгранична, а способность к полету делала настоящей грозой Небес.

И вот, сейчас, Хаджар стоял на шкуре этого зверя. Зверя, один лишь рык которого, мог стереть с поверхности безымянного мира столицу Лидуса.

— Какие планы? — Гэлхад, оглядываясь по сторонам, явно кого-то выискивал.

Хаджар не очень хотел встречаться с тем, кого собирался отыскать великан Вечной Горы. Он прекрасно понимал, что стоимость «сердца» Ана’Бри превышала даже ту, которую были бы готовы отдать за Ядро монстра ступени Духа.

— До приема еще целый час, — Дора, так же взявшая за руку Эйнена, тоже высматривала кого-то. — В это время принято заводить полезные знакомства и беседы. Может пока разделимся, а когда пригласят в зал — встретимся?

— Хорошая мысль, — и Том, щелкнув каблуками кавалерийских сапог, первым покинул их, судя по всему, ненадолго сформировавшуюся компанию.

Вскоре отделились и Анис с Гэлхадом. Они направились к группе людей, которых даже во всем этом пестром великолепии было сложно не заметить.

Одним лишь фактом, что Гэлхад собирался подвести свою избранницу к остальным членам Вечной Горы уже делало его легенду шитой белыми нитками.

Если уж глава клана был так недоволен выбором младшего сына, то тому следовало прятать Анис, а не выставлять их отношения на всеобщее обозрение.

— Пойдем, — а вот и Дора утянула в толпу Эйнена, бросившего напоследок извиняющийся взгляд другу.

Хаджар обнаружил себя в одиночестве посреди целого океана незнакомых ему господ.

— Что же, — пожал он плечами. — Может здесь хоть кормят сносно.

Ориентируясь на запах, Хаджар направился в сторону, откуда доносился самый приятный и сытный из запахов. Разумеется основные блюда подадут только на приеме, но и на этом светском рауте должно было быть чем поживиться.

Столь бесхитростная логика, а так же натренированное, за два года обитания на Горе Ненастий чутье, привели Хаджара к столику с холодными закусками.

— Ну хоть что-то общего, — облегченно вздохнул Хаджар.

Оттеснив плечом недовольного таким поведением старшего офицера одной из армий, Повелителя начальной стадии, Хаджар потянулся к мясному ассорти.

Опомнившись и мысленно проклянув Оруна, он взял со стола вилку и потянулся уже ей.

— Молодой человек, — прошипели ему на ухо. — Вас не учили манерам?

— Учили, — кивнул Хаджар. Подцепив вилкой кусок мяса, он отправил его в рот… Истинное блаженство. Такой вкусной выделки он, пожалуй, и не ел-то никогда. — В том числе и тому, что когда стоишь у стола с закусками, над либо есть, либо отходить.

— Я беседую с дамой! — вскинулся офицер.

Средних лет, с сединой, ему явно было не меньше тысячи лет. В последнее время Хаджар смог вычленить признаки, по которым можно было определить возраст хотя бы Повелителей и Рыцарей Духа.

Посмотрев за плечо офицеру, Хаджар увидел девушку. Она была, разумеется, красива. Красива и соблазнительна. В каждом её жесте, даже в том, как она поправляла волосы, чувствовалась плотская утеха.

Нетрудно догадаться, что леди на приеме не отдыхала, а работала. И если кто-то думал, что у адептов не было собственных жриц любви, то такой человек ошибался.

Девушка, будучи Рыцарем Духа начальной стадии, в постели, наверное, могла такое, о чем Хаджар и мечтать не мог. Просто потому, что не знал, о чем именно ему мечтать.

— Попробуйте с ней не говорить, а предложить закуску, — пожал плечами Хаджар. — К примеру — кровяную сардельку.

Учитывая, что на столе с закусками никаких сарделек, тем более кровяных, не наличествовало, то намек был более чем явным.

Глаза девушки сверкнули гневом и яростью. Хаджар мысленно усмехнулся. В течении пяти лет он работал музыкантом в борделе. Он видел самых разных шлюх.

Но меньше всего ему нравились те из них, кто забывал, что они — шлюхи. Эта фифа, на которой денег было больше, чем видел за всю жизнь Лидус, смотрела на окружающих свысока.

И это, отчего-то, раздражало.

— Маленький наглец! — надулся индюком весьма статный офицер. Он не смог пережить обиду своей «дамы». — Да я тебя…

Что он там собирался сделать — никто не знал. В следующее мгновение на небольшой участок пространства рядом со столом опустилась невиданная, могущественная аура.

Дорогая шлюха, которую могли себе позволить разве что высокопоставленные адепты, начав кашляв, тут же ретировалась из зоны поражения.

Офицер продержался чуть дольше. Но тоже, покраснев, бросил прощальный, грозный, многообещающий взгляд на Хаджара и так же поспешил убраться подальше.

Сам же Хаджар, сжав вилку так, что та с легкостью погнулась в его руке, держал давление. Более того, он размышлял, казнят ли его немедленно если он использует Зов и призовет Черный Клинок.

Ибо, пусть всех адептов и обезоружили, но доспехи Хаджара и его меч никто не смог бы у него забрать. Они были такой же его частью, как руки или волосы.

— Кто т…

— Это же я хотел спросить и у вас, юноша, — перебил Хаджара слегка рычащий, но все же — человеческий голос.

На место офицера встал никто иной, как Мастер, представленный перед началом Турнира лично Императором. Высокий, стройный, в дорогих одеждах и с очень странными, будто искусственными глазами. Вроде в них не было ничего необычного — карие, с круглыми зрачками.

Но этот неуместный тюрбан… Хаджар видел множество подобных уборов в Море Песка. Самых разных. И этот не был необычным.

Но что его выделяло, так это абсолютно безалаберный и простейший узел. Такие даже дети в пустыне не использовали.

Только те, кто никогда не видел как завязывают тюрбаны и никогда, прежде, сам этого не делал.

— Я бы хотел поговорить с вами, юноша, в более приватной обстановке, –рука Мастера потянулась к плечу Хаджара.

От неё пахло.

Пахло очень знакомым запахом.

Глаза Хаджара расширились от удивления.

Не может быть!

— Прошу прощения, достопочтенный Мастер, но я вас опережу, — лицо Хаджара омыл запах душистых трав и цветов, а затем чья-то маленькая, нежная рука, схватив его за запястье, увела прочь от стола и толпы.

Они рассекли её со скоростью падающей звезды и уже вскоре оказались в темной нише в одном из коридоров.

Все, что увидел Хаджар, это яркие, рыжие волосы и зеленые глаза.

— Мне нужна твоя помощь, Хаджар Дархан, — её голос звучал несколько резко, но приятно.

— Кто ты?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 774**

Хаджар всегда знал разницу между такими вещами как «знать» что-то и «владеть» чем-то. Но только сейчас, в лесу Горы Ненастий, Хаджар смог её «понять».

— Проклятье! — выругался он, когда в очередной раз не успел за молнией.

Алая, огненная лента вспышкой расчертила черное небо, породила огненные вихри и шторма, а затем с силой ударила Хаджара в и без того изрезанную шрамами грудь.

С тех пор, как он заметил, каким именно трюком пользовался Орун, чтобы «предсказать» появление молнии, прошла уже неделя.

— Это явный прогресс, — Орун, лежа все на той же ветке, вырезал из куска дерева какую-то фигурку. — Еще немного и тебя можно будет использоваться вместо кристалла накопителя.

Хаджар ответил на эту реплику неприличным жестом, после чего опять закрыл и посмотрел на пространство сквозь Реку Мира.

За последние дни он настолько привык к этому способу познания реальности, что уже не обращал внимания на всю ту феерию красок, что открывалась его взору.

В который раз заметив в озере сумасшедшего цвета, заменявшего в Реке Мира привычное небо, набухающую почку энергию, Хаджар, с Черном Клинком наголо, прыгнул в сторону, куда должна была ударить молния.

Но, как и сотни раз прежде, он опоздал. Пусть на долю мгновения. Столь краткий отрезок времени, что смертный и не отличил бы его от абстрактного «сейчас».

И, все же, этого хватило, чтобы очередная молния оставила угольную полосу на груди Хаджара. Отбросила его на уже вспаханную и разве что не засеянную землю.

Шел дождь.

Крупные, холодные капли, падая на лицо Хаджару, постепенно приводили его в чувства. Реальность толчками возвращалась в помутневшее сознание.

Раскинув руки в разные стороны, он лежал по центру поляны, которая уже мало чем напоминала ту, на которую его изначально привел Орун.

Этот клочок земли выглядел так, будто на нем веками сражались могучие воины. Вскопанная, покрытая жуткими шрамами, не менее чем грудь самого Хаджара, земля. Вырванные с корнями деревья, обожженные пни, взмокший пепел, грязевыми потоками омывали края поляны.

Буря в небе не утихала уже третью неделю. И за это время Хаджар успел «поймать» не меньше нескольких тысяч молний.

Любой Небесный Солдат при таком испытании уже давно отправился бы к праотцам. Но не Хаджар Дархан. В его груди билось Драконье Сердце — оно сделало его теле крепче, чем у любого адепта той же стадии.

Он выпил орочий Волчий Отвар и выжил, чтобы рассказать об этом — это укрепило его энергетическое тело, сделав его крепче, чем у любого адепта той же стадии.

Он тренировался в драконьей технике медитации «Путь Среди Облаков». Он смог изменить её, сделав не просто подходящий для человек, а для человека, с драконьим сердцем.

Хаджар не был простым Небесным Солдатом. И поэтому он был все еще жив.

Обожженный, окровавленный, с бесчисленным множеством шрамов, местами обугленный, он все еще дышал.

Но, видит Высокое Небо, иногда он хотел, чтобы все это было не так. Иногда он думал о том, насколько тихо и спокойно за порогом дома праотцов…

Хаджар закрыл глаза. Ему нужно было вновь посмотреть сквозь Реку Мира и…

Что-то вонзилось ему в левую щеку. Машинально приложив к лицу ладонь, Хаджар с удивлением нащупал простую, деревянную щепку.

Вытащив занозу, он, открыв глаза, разглядывал окровавленную деревяшку.

— Какого…

Хаджар смотрел на мир сквозь Реку Мира. Ни что не могло укрыться от его взора, пронзавшего сами потоки энергии. Но тем не менее, каким-то чудным образом, он не увидел простую щепку.

Щепку, которую легко бы смог поймать, если бы не закрывал глаз.

— Настоящий воин никогда не закрывает глаз, — донеслось с ветки, на которой сидел Орун. — Даже если с ним играет в гляделки сама смерть.

Хаджар, приподнявшись на локте, повернулся к учителю и уже хотел спросить что тот имеет в виду. Но не стал.

Он вспомнил эпизод, когда Орун, глядя своему ученику в глаза, обломками косточки разбил сразу две молнии.

Орун не закрывал глаз, чтобы вглядеться в потоки Реки Мира…

— Буря заканчивается, — Орун, впервые за две, с половиной, недели спрыгнул на землю он держал в зажатой руке деревянную фигурку, но Хаджар не видел, что именно она изображала. — Если не справишься с заданием — можешь проваливать с этой горы. Тебе здесь не место.

Хаджар мог поклясться, что на мгновение его посетила подобная мысль. Ведь как было просто — остаться лежать обласканным свежим, холодным ливнем. Забыть все те трудности и опасности, которым его подвергал этот маньяк.

Но…

Так нельзя было стать сильнее. Нельзя было стать сильнее изучая взмахи меча в компании старого, мудрого учителя, который будет курицей-наседкой нависать над тобой и поправлять каждое движение.

Стать можно было сильнее только с тем, кто бросит тебя в самое жерло, в самое пекло, а потом протянет руку. Но так, чтобы схватиться за неё ты смог только в том случае, если у тебя самого хватит сил суметь и мозгов чтобы понять, как до неё дотянуться.

Орун протягивал Хаджару свою руку.

Хаджар не мог выставить себя тем, кто исчезнет в жерле, будучи слишком слабым и трусливым. Нет, не перед Орун, полюби его улитка, а перед самим собой. Кто останется лежать на поляне, если Хаджар сдастся?

Разве что хладный труп.

Орун не просто бросил Хаджара в пекло и жерло. Он поставил его перед лицом той самой смерти и он ждал, что ученик смело посмотрит последней в глаза.

Тяжело, как и прежде. Опираясь на меч. Шатаясь. Хаджар поднялся на ноги.

Небо чернело. Оно и до этого было настолько чернильным, что воронье крыло на его фоне выглядело розовым рассветом.

Но сейчас тучи буквально проваливалась внутрь бездны. Холодного, бескрайнего космоса, в котором резко погасли все звезды.

Орун сделал шаг назад. Отошел под крону единственного, уцелевшего на несколько сотен метров вокруг, дерева.

Сжимая в руке фигурку так сильно, что его ладонь, часть тела, сравнимого по крепости с артефактом уровня, Неба, начала кровоточить, он смотрел на своего ученика.

Если еще час назад Оруну приходилось отгонять от себя хищников, то сейчас даже те, кто достиг стадии Первобытного, поспешили разбежаться по укрытиям.

Приближалось мгновение, которое на Горе Ненастий называли — Невидимой Смертью. Сам Орун, когда отправился в это свирепое место в поисках силы, трижды был вынужден убежать от Невидимой Смерти.

И лишь на четвертую попытку он её одолел. Положил к своим ногам, полюбовался мгновение и, перешагнув, отправился дальше — искать следующего противника.

У ученика не было даже второй попытки. Время работало против них. И если тот не сможет побороть её сейчас, то уже не сможет никогда.

Орун сохранял тишину. В сгущающемся вокруг, практически осязаемом мраке, пылали его глаза.

Орун, наверное, так долго прожил на Горе Ненастий, среди самых могучих в Дарнасе зверей, что начал забывать, кого это быть рядом с человеком.

Рядом с человеком, которому желаешь…

Впрочем, все это не важно. Молодых волчат, когда у тех прорежутся клыки и окрепнут кости, не учат охотиться — их заставляют засыпать голодным.

Клыки у его ученика, даже в таком мраке, выглядели чернее бездны. Его кости были достаточно крепки, чтобы справиться с яростью бури.

Осталось проверить — научился ли он охотиться или и дальше, до самой смерти, будет засыпать голодным.

Орун смотрел на то, как его ученик, подставив лицо мельчающим потокам дождя, открыв глаза смотрел на небо.

А там, внутри самой бездны, рождалась последняя молния — Невидимая Смерть. Последняя вспышка штормового гнева, которая, неизвестно почему, не имела цвета.

В миг, перед тем, как она сбежала из мрачного плена, мир окончательно потерял все свои краски. Хаджар так и не сдвинулся с места.

Ударил гром. Тихий и скорее раздражающий, нежели могучий.

А затем тучи исчезли и выглянуло радостное, полуденное солнце. Оно пускало множество зайчиков. Игралось с каплями росы на листьях и траве.

Посреди поляны стоял Хаджар. Лезвие Черного Клинка все еще немного дымилось. Справа и слева от него в широких ямах в земле застывала лава.

— Пятнадцать минут отдыха, — распорядился Орун. — И продолжаем.

Ученик повернулся к нему и сдержано кивнул. Его голубые глаза сверкали точно так же, как и у самого Оруна.

Двадцать дней… всего двадцать дней ушло у его ученика, чтобы овладеть умением Взгляда. Объединить в глазах возможность одновременно лицезреть реальность и Реку Мира.

Умение, которое могли постичь лишь Повелители. И то — за полгода тренировок. Орун, в свое время, будучи Рыцарем Духа и не имея наставника, справился за месяц.

Хаджар Дархан, сын Лидуса, на ступени Рыцаря Духа опередил своего учителя на десять дней…

Повернувшись спиной к Хаджару, Орун разжал окровавленную ладонь и улыбнулся улыбкой, которая больше походила на звериной оскал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 775**

Уже на фразе «я — дочь Императора» Хаджар задумался над тем, чтобы развернуться и уйти. Нет, девушка, стоящая перед ним, действительно могла бы быть членом Императорского рода.

Более того, Хаджар мог бы поверить и в то, что она являлась плоть от плоти Его Императорского Величества Моргана.

И дело вовсе не в пышных, рыжих волосах, зеленых глазах, небесной стройности фигуры и миловидного, овального лица. Нет, дело было определенно не в безумной красоте тела этой девушки, а скорее в энергетической структуре.

После тренировки на Горе Ненастий Хаджару больше не требовалось закрывать глаза и сосредотачиваться, погружаясь в подобие медитации, для того, чтобы посмотреть сквозь Реку Мира.

Теперь он видел потоки энергии и энергетические тела одновременно с реальностью. Разумеется, видел он их не все время, а при небольшом усилии и желании. Да и выглядели они совсем не так… не так… объемно и подробно, как в медитативном взгляде сквозь Реку Мира.

Хаджар, Взглядом, как его называл Орун, да раздерут его устрицы, даже потоков энергии толком не видел. Только отдельные, особо сильные вспышки. Но именно возможность видеть энергетические тела и вспышки, позволяла Хаджару быть на шаг впереди любого, не владеющего Взглядом, противника.

Для постороннего подобное могло чем-то напоминать звериное чутье, но на деле это была «простая» техника. Настолько простая, что Хаджар машинально потянулся к груди. Правда тех шрамов, что он получил будучи Небесным Солдатом, на ней уже не осталось.

Так вот энергетическое тело рыжей воительницы поражало воображение. Нет, и сам Хаджар благодаря технике медитации «Пути Среди Облаков» смог не только расширить свои каналы настолько, насколько только позволяло человеческое тело, но и увеличить их длину, что ускоряло его и без того стремительные техники.

Но, все же, теперь он прекрасно увидеть разницу между его самостоятельными изысканиями и Наследием, передававшимся и улучшавшимся в Императорском роду на протяжении сотен поколений.

То, что у простых адептов выглядело, как энергетические нити, у дочери Императора оказалось крепко скрученными веревками. Там, где даже аристократы могли щеголять канатами главных энергетических магистралей, у девушки эти канаты выглядели целыми реками.

— Сравнительный анализ энерго структуры, — отдал мысленный приказ Хаджар.

[Идет обработка запроса… Анализ завершен. Организм обладает энергетической структурой, превосходящей структуру носителя на 21,4598%]

Почти на четверть! Эта девушка, семнадцати, может восемнадцати лет отроду, обладала более развитым энергетическим телом, нежели у Хаджара!

Вот в чем заключалась сила сформированного, развитого Наследия, а так же ресурсов, как денеженых, так и алхимических, которыми располагал Императорский род. И не стоило забывать про то, каких учителей и в каком количестве, они могли себе позволить.

Неудивительно, что про таких раскладах в каждом поколении сильнейшим воином оказывался именно наследник Императора.

Кстати, учитывая последнее испытание, он был, вдобавок, не глупым человеком. Наверняка принес лишь три медальона и не более того.

Кстати, эту рыжую Хаджар так же видел среди прошедших в четвертый тур…

— Ваше Императорское Высочество, — галантно, насколько позволяли давно потерянные навыки придворного этикета, поклонился Хаджар.

— У нас нет на это время!

Рыжая схватила его за руку и потащила вглубь коридора. Хаджар не сопротивлялся. Он слишком мало знал о правилах поведения с Императорскими особами, чтобы сейчас что-либо предпринять. Наживать врагов в лице наследников всего Дарнаса у него в планы не входило.

Во всяком случае, не в планы на ближайшие три с половиной года. А именно столько времени у него осталось, чтобы стать Повелителем…

— Это запрет… — два стражника из корпуса Личной Охраны Императора, скрестили было перед адептами свои боевые молоты, но мгновенно вытянулись по струнки.

Синхронно шагнув в разные стороны, они прижались спинами к противоположным стенам и открыли проход к дверям.

Опять же — таких богатых дверей Хаджар еще никогда прежде не видел… но, если честно, он уже изрядно устал удивляться местному убранству.

За неполных полчаса времени, проведенного во дворце Моргана, он уже успел привыкнуть к подобной обстановке.

— Ваше Императорское Высочество! — хором грохнули охранники и отвесили поклоны.

Хадажр слегка скривился. То, как изящно и галантно охранники сделали это движение, заставило Хаджара почувствовать себя не в своей тарелке. Особенно учитывая то, что те носили на себе, без малого, полный, латный, тяжелый доспех Императорского уровня.

Впрочем, и положительный момент в данном эпизоде тоже отыскался. Сами того не подозревая, стражи подтвердили предположение Хаджара.

Его действительно вела за руку дочь Императора. Младшая наследница рода. Или, иными словами — ходячее недоразумение…

— Вольно, — привычно ответила девушка и едва ли не пинком ноги распахнула створки, после чего столь же резко закрыла их за собой.

Хаджар оказался в небольшом зале, выложенным и вымощенным… А, к демонам! Не важно! Хаджар ограничился тем, что пару мгновений любовался действительно красивыми витражами. На остальное ему было плевать.

— И? — спросил он, поворачиваясь обратно к рыжей.

Девушка явно немного опешила. Скорее всего она не привыкла, чтобы с ней кто-то разговаривал с таким почти пренебрежительным тоном.

— Разве ты не слышал меня, ученик «Святого Неба»? Я сказала, что мне нужна твоя помощь, чтобы спасти отца!

— Это, Ваше Высочество, — Хаджар собирался было поклониться, но решив, что не сможет повторить «подвиг» охранников, ограничился кивком головы. — я прекрасно слышал. Но, не обессудьте, а какое конкретно я имею к этому отношение?

Сперва глаза рыжей распахнулись до размеров императорской монеты, а затем в них полыхнула ярость. Она даже потянулась к браслету на руке. На пространственном артефакте вспыхнул волшебный символ.

Запахло паленым.

Девушка одернула руку и облизнула обожженный палец.

Около её пышного, но стройного и крепкого бедра покачивались простенькие, пустые ножны.

— Твои слова, Хаджар Дархан, звучат, как измена!

— Однажды меня уже за неё судили, Ваше Высочество, так что не тратьте время на угрозы. Лучше сразу переходите к делу.

— Я уже к нему перешла!

Хаджар вздохнул. Может быть это было связано с тем, что наследники Дарнаса никогда не покидали Запретного Города? А весь их круг общения ограничивался старшими наследниками аристократических родов?

— Опять же — при всем уважении, — Хаджар, все же, как мог, но поклонился. — Вы второй наследник трона. Тем более — женского пола.

— И что из этого? — в зеленых глазах принцессы уже плескался океан ярости.

— А то, что за всю историю Дарнаса и любой другой империи, у правителя всегда рождался только один наследник. Мальчик. И так же было и с Его Императорским Величеством. А потом появились вы. И то, что вы мне сейчас говорите, звучит не как забота об отце, а как попытка втянуть меня в заговор по его ликвидации. А это, опять же — при всем уважении, звучит как незамысловатый способ самоубийства.

Хаджар и сам удивился той тираде, которую произнес. Но, наверное, сказывались два года тренировок на Горе Ненастий. Там, хоть собеседник (будь он не ладен) и имелся, но времени на разговоры почти никогда не находилось.

Многочисленные шрамы тому свидетельство.

— Позвольте откланяться, — Хаджар поклонился в третий раз и уже собрался было уйти, как услышал тихий шепот.

Шепот, который произнес клятву.

Хаджар, не веря своим глазам, смотрел на то, как в его присутствии принцесса режет свою ладонь и произнести клятву. Клятву ему –простолюдину.

Кровь вспыхнула золотым свечением, а затем рана затянулась.

— Теперь веришь мне, Хаджар Дархан, ученик Великого Мечника?

Хаджар хотел ответить нет. Всеми фибрами души он хотел закричать: «Нет».

Но он сказал:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 776**

Хаджар сидел на холодном полу. Он не обращал внимание на то, как безбожно помял свой дорогущий камзол.

Рядом с ним, так же на полу, едва не порвав платье (куда более дорогое, чем совокупная стоимость нарядов всего отряда… отряда… Проклятье! У них ведь даже названия не было!), прислонившись к стене сидела принцесса Дарнаса.

И все это происходило во время приема у Императора, на который Хаджар получил личное приглашение. Прямо посреди дворца. В центре всей Империи.

Скажи Хаджару еще пятнадцать лет назад, что в его жизни произойдет подобное — он бы рассмеялся лгун в лицо.

— Можно еще раз, — попросил Хаджар. — для чего я тебе нужен?

— Потому что ты единственный, кроме убийц, кто может использовать оружие в «Запретном Городе», — ответила принцесса.

Её голос звучал немного устало, а сама она слегка дрожала. Можно было легко ошибиться, приняв её за могучего воина. Все же — стадия Повелителя и монструозное энергетическое тело говорили о многом, но… они лгали.

Если старшего сына Император, по слухам, и на границу с Ласканом отправлял, то дочь… она была лишь одним из многих цветков в его саду. И, может, даже самым прекрасным, но от того — оберегаемым.

Принцесса была красива, как дьяволица и столь же сильна, но не имела ни грамма опыта реальной жизни. И уж тем более — сражений.

Хаджар вздрогнул.

Ему показалось, что все это он уже однажды переживал.

На собственной родине — в далеком, окраинном королевстве Лидус.

— Я спрашивал именно об этом — откуда ты знаешь?

Принцесса повернулась к Хаджару. Её зеленые глаза слегка сверкнули.

— Ты мне не поверишь, — в который раз прошептала она.

— А ты попробуй, — стоял на своем Хаджар. — В крайнем случае, всегда сможешь принести клятву и…

Глаза принцессы вспыхнули очередной волной ярости. Хаджар мигом заткнулся. То, что должно было прозвучать как шутка, призванная разрядить атмосферу, лишь её усугубило.

Даже для дворянина дать клятву для подтверждения своих слов простолюдину уже считалось несмываемым пятном позора.

А тут, без малого, дочь Его Императорского Величества Моргана. Она, наверняка, до сих пор мысленно переживает этот момент и корит себя за поспешность.

В конце концов, девушка располагала всей полной прав приказать Хаджару подчиняться ей. И откажись он — это действительно считалось бы за измену императорской короне.

А там и до плаху — полшага.

— Мне приснился сон, — гнев и ярость в зеленых глазах сменились на оторопь и даже страх. — В нем я увидила монстра… он говорил со мной…показывал различные видения… Видения того, как моего отца убивают злые тени и… еще… он… показал мне тебя. Твой меч, который ты призываешь изнутри своей души.

Некоторое время Хаджар прибывал в шоке, а затем его поразила не самая приятная догадка.

— Позвольте спросить, Ваше Императорское Высочество, но…

— Акена, — перебила принцесса.

— Что?

— Акена, — повторила она. — Так меня зовут… зови меня так и ты.

Хаджар, сглотнув, кивнул. Не каждый раз наследница императорского престола просит называть её по имени.

Акена… нейросеть тут же среагировала и, сделав перекрестный поиск по базе данных (памяти Хаджара), выполнив анализ, с легкость перевела это имя с одного из древних языков.

Оно означало — Северная Звезда.

Красивое имя.

— Хорошо, — кивнул Хаджар. — Скажи мне, Акена. Этот монстр… он был в живом, хищном плаще и с широкополой серой шляпой.

Девушка вздрогнула. В её глазах отразился страх. Даже, скорее, ужас.

В принципе, уже этого было достаточно, чтобы Хаджар получил свой ответ, но он решил быть уверенным на все сто процентов.

— А в руках он держал кровоточащую сферу, да? — закончил он.

— От…откуда ты знаешь?

Хаджар выругался. Настолько грязно, насколько только ему позволяла абсолютная памяти Рыцаря Духа и воображение того, кто жил в эпоху Интернета на Земле. В итоге получилось настолько жестко, что принцесса покраснела гуще, чем переспелый томат.

— Этого монстра зовут Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров.

И тут же краснота слетела с щеку девушки. Она сменилась на бледность. Мертвенную бледность.

— Хельмер? Но он же просто детская страшилка! Мне им няни в детстве пугали!

— Теперь ты знаешь, что это не просто — «детская страшилка».

Акена хотела сказать что-то еще, но промолчала. Её тоже поразило осознание. Осознание, которое одновременно привлекало её, воспитанную на песнях бардах, своей туманной романтичностью, но в то же время и отталкивало.

Не так уж просто сидеть рядом с тем, кто…

— Ты встречался с ним, — не спрашивала, а утверждала Акена. Все же, несмотря ни на что, глупой она не была. — Но… но… как ты выжил?

— О, поверь мне, — протянул Хаджар. — Это отдельная история. И она очень длинная, чтобы тратить на неё время. Так что, скажи мне, для чего я тебе понадобился?

Акена вздохнула. Принцессе явно требовалось время, чтобы собраться с мыслями.

— Потому что ты можешь призвать броню и воспользоваться своим странным мечом, который, к моему удивлению, не блокирует отцовский артефакт.

Хаджар вспомнил висящий над центральной крышей замка-дворца, каменный иероглиф.

— Это из-за него, — Хаджар указал пальцем на потолок. — никто не може пользоваться оружием.

Акена кивнула.

— А еще, — сказала она. — он создает настолько мощную пелену, что даже если бы линкор Ласкана сделал по нам залп из всех орудий — мы бы остались невредимы.

Хаджар присвистнул. Сколько же энергии требует подобная защита? Собственно, этот вопрос он и ответил. О чем, вскоре, и пожалел.

— Всю, что может дать отец, — ответила Акена. — Артефакт одновременно создает самый могущественный, в Империи, щит, но в то же время — делает отца практически беззащитным. Стоит ему хоть на мгновение разорвать с ним связь, как пелена падет. А на её восстановление уйдет не меньше получаса и… — Акена осеклась. Она прикусила нижнюю губу. — И, еще, тебе стоит прин…

Еще до того, как принцесса договорила, Хаджар взял её разделочный нож (свой, как и все прочие «колющие режущие», он убрал в пространственный артефакт) и порезал ладонь. Он принес нужные слова и поклялся не разглашать государственную тайну.

А еще он начал чувствовать вонь.

Ту самую, о которой его, в детстве, предупреждал Южный Ветер. И ведь говорил старик — держитесь, принц, подальше от дворцов и поближе к быстром коню.

Так ведь нет…

— А стоит пелене пасть, — подхватил слегка поникший Хаджар. — как Ласканские шпионы и диверсанты мгновенно воспользуются ситуацией.

Акена кивнула.

— Наша разведка сообщила, — видимо принцесса решила, что раз поделилась одним секретом, то легко поделится и вторым. Вот только Хаджар был этому не особо рад… — о том, что в город, за прошлый год, проникло не меньше тысячи Ласканцев.

— А о приеме, разумеется, знает вся столица.

— Подобного не утаишь, — развела руками Акена.

— Но как же корпус личной охраны?! Их же тут десятки. И все — при оружии и доспехах!

Взгляд Акены был выразителен.

Слишком выразителен.

Больше, чем хотелось бы Хаджару.

Он выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 777**

Кто в замке, несмотря на защиту, предоставленную артефактом, все равно мог носить оружие и доспехи? Кто был натренирован вести боевые действия именно в таких ситуациях, как складывалась сейчас? Кто считался одними из лучших бойцов Дарнаса и кто имел мгновенный доступ к Его Императорскому Величеству?

— Это корпус гвардейцев, — понял Хаджар. — это они те тени, которых ты видела.

— Да, — слегка прерывисто кивнула Акена. — Но я не видела кто именно из них. Монстр… Хельмер, — имя демона явно далось принцессе с трудом. — не показал мне этого.

— Вряд ли он и сам знает, — прошипел Хаджар.

Ведь совсем недавно, буквально неделю, как они виделись с демоном. Сидели, пили и поминали осколок души Горшечника. И, что-то подсказывало Хаджару, на тот момент Повелитель Ночных Кошмаров уже знал о заговоре.

А если нет — то у него было достаточно времени, чтобы сообщить об этом своей «инвестиции», как он называл Хаджара.

Вместо этого — он наслал кошмар на дочь Императора…

Демонов… демон? Нет, звучит глупо.

— Значит, мы имеем следующее, — решил подвести итог Хаджар. — все в замке, даже самые могущественные адепты, не мог использовать оружие.

— А значит и большинство техник, — подтвердила Акена.

Хаджар не стал спорить. Разумеется, разоружение таких адептов, как Повелитель и Безымянный, весьма условно. Особенно, если они обладают Королевством Оружия. Благо последних Хаджар не видел, о чем тоже решил спросить.

— Всех, кто обладает Королевством, отец приветствует лично после завершения официальной части приема, — ответила Акена. — Это большая честь и…

— Замечательная мера осторожности, — закончил за принцессу Хаджар. — Вот так всегда — когда Орун, упади он на собственный детородный орган, нужен –его никогда нет.

Акена, услышав столь смелый оборот в адрес Великого Мечника, второго после Императора Моргана, едва было воздухом не подавилась. Но вовремя вспомнила, что говорит с непосредственно учеником Великого Мечника.

— Значит у нас остаются только Повелители и Безымянные с Оружием в Сердце, — закончил Хаджар. — А остальные где?

— За пределами Запретного Города, — Акена подтянула к себе колени и приобняла их. Широкий разрез на платье полностью оголил бедро. В иной ситуации Хаджару бы стало тесно в штанах, но сейчас у него имелись иные заботы. — Как я уже сказала — отец выйдет к ним личном. И лично поприветствует у Врат Ярости, после чего они устроят совещание в саду. Так происходит после каждого приема.

Что характерно, Хаджар не видел среди толпы главы клана Тарезов. Значит, тот тоже обладает Королевством… Но Королевством чего именно? Клан торговцев никогда не славился оружием, а, скорее, политическими играми и деньгами.

Проклятый Хельмер!

— Но даже обезоруженный Безымянный с Оружием в Сердце, все равно… Ах ты ж…

На этот раз Хаджар решил пощадить уши собеседницы и не стал ругаться.

— Именно так, — кивнула Акена. — Один из исполнителей — это один из шести глав корпуса. И он тоже Безымянный. И, насколько я видела — мечник. Правда, без Королевства.

— Итак, — Хаджар начал огибать пальцы из кулака. — Во-первых, никто кроме вас, принцесса и меня — о заговоре не знает?

— И не должен, — резко вскинулась рыжеволосая наследница престола. — Как ты правильно сказал, Хаджар Дархан…

— Можно просто — Хаджар.

Удивительно, но попытка произнести лишь первое имя собеседник вызвала у принцессы легкую заминку.

— Как ты правильно сказал, Хаджар… это действительно заговор. Я не знаю как, но корпус гвардейцев смогли подкупить. И это несмотря на то, что их сковывает такое количество сложных клятв, что мне вообще непонятно, как это возможно.

— Как будет непонятно и любому, у кого мы попросим помощи.

— И даже тебе я уже все это растолковываю на протяжении часа. И пока мы сидим и болтаем, заговорщики готовятся сделать свой ход.

Хаджар еще раз посмотрел на Акену. Выражение лица принцессы менялось так же стремительно как погода в раннюю весну.

— Ты видела во сне когда состоится покушение?

— Убийство, — поправила Акена. — В момент приветственной речи отца.

— Когда его окружает наибольшее количество гвардейцев корпуса, — догадался Хаджар.

Он посмотрел за витраж. В столицу пришел сезон дождей, так что небо опять затягивали тучи. Здесь бури шли не так часто, как в такой же сезон на Горе Ненастий, но радости это не добавляло.

Атмосфера и без того складывалась гнетущей, а тут еще и шторм.

— Двадцать два человека, — дополнила Акена.

— А сколько из них убийц?

Принцесса задумалась.

— Я видели три тени, — спустя несколько минут ответила она. — И четвертую. Самую… плотную, наверное.

— Безымянный.

— Безымянный, — повторила, соглашаясь Акена.

— Значит, во-вторых, — Хаджар отогнул еще один палец. — У нас есть двадцать два подозреваемых, их которых четверо — реальные исполнители.

— Именно. Так что простым угадыванием мы здесь не обойдемся.

Видимо, для успокоения нервов, Акена подсознательно воспринимала ситуацию как некую задачку или проблему, которую ей подкинул учитель.

Что же — тем лучше для Хаджара. Как бы сильна не была принцесса, но если в решающий момент она подведет, то… Если честно, Хаджар понятия не имел, что тогда произойдет, но вряд ли это закончиться чем-то хорошим.

— Во-вторых нам будет противостоять Безымянный мечник, глава корпуса гвардии. Опытный воин с веками боевого опыта. И, принцесса, не подумайте –я не боюсь. Я просто сражу предупреждаю, что даже если использую все козыри, то смогу задержать его не больше, чем на мгновение.

Хаджар не стал брать в расчет ядро демона, оставленное им Хельмером после приключений в Пустошах. Хотя бы просто потому, что понятия не имел, какой эффект оно произведет.

Не хотелось бы в момент спасения Императора внезапно обнаружить себя стоящим посреди выгоревшей впадины и прослыть убийцей правителя Дарнаса.

Хотя, разумеется, если прижмет, то…

— Я смогу его задержать, — вновь зажевала губу принцесса.

— Как долго? — Хаджар решил не вдаваться в подробности.

Если принцесса сказала, что может, значит — может.

— Секунда, — пожала она плечами. — Максимум — полторы.

На скоростях, на которых сражались Повелители и Безымянные и такие «гении» — Рыцари Духа, как Хаджар, секунда могла показаться вечностью.

Каким бы козырем не обладала Акена, он был воистину силен. Впрочем, другого от младшей наследницы Императорского рода, которой и быть-то не должно, другого ожидать и не стоило.

— Таким образом, — Хаджар отогнул еще один палец. — Нам нужно… постой, –внезапно понял Хаджар. — а почему ты просто отцу-то клятву не принесешь?

И вновь очередной выразительный, даже слишком, взгляд.

— Он знает, — догадался Хаджар. — И… и…

— Один только статус личного ученика Великого Мечника не достаточен, чтобы тебе выдали личное приглашение Императора, — впервые, за весь вечер, девушка улыбнулась.

Неприятный запах, который до этого ощущал Хаджар, превратился в самую настоящую вонь помойной, выгребной ямы.

— А можно узнать — как давно тебе приснился этот сон?

Хаджар уже, примерно, знал, что услышит, но не мог не спросить.

— Четыре месяца назад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 778**

Нет, разумеется, каждая последующая тренировка Оруна, да поскользнётся он в нечистотах осла, которую впору было назвать изощренным методом убийства, была ужасней и невыполнимей предыдущей, но вот это:

— Стань Рыцарем Духа до полной луны, — Хаджар нарочно исковеркал голос Оруна.

Это уже находилось за гранью реальности.

Хаджар, облитый своей и чужой кровью, вырезал из тела огромной, стальной птицы, находящейся на уровне Древнего монстра — Ядро.

Он не хотел этого делать, но после трех месяцев на Горе Ненастий зверь, который вызывал у него недавно оторопь, был им повержен.

Да, не без особых усилий и не без того, чтобы пройтись по грани между жизнью и смертью, но, все же… Хаджар чувствовал, что стал быстрее. Выносливее. Из его тела, после тех недель на скальном утесе, ушло все лишнее.

До этого он даже не замечал, как лишние, казалось бы — незначительные граммы даже не жира, а мышц, делали его медленнее. Менее поворотливее. Недостаточно резким.

Он понятия не имел, что в его теле, которое, признаться, после становления Небесным Солдатом, побывало в разных передрягах, скопились нечистоты.

И речь шла вовсе не про продукт процесса дефикации или, как говорил известный Великий Мечник — «дерьмо!», а про иное.

Если конкретно — то про частички отмерших тканей, не до конца заживших ран, как телесных так и энергетических. Все они накапливались, создавая пусть и незначительный, но негативный эффект.

Хаджар же от них избавился.

Вернее — их от него избавил его нынешний учитель. Способом, который кому-то мог показаться жестоким, звериным и даже — непонятным. Чего уж там –сам Хаджар, до битвы с этим Древним зверем, сомневался, учит ли его вообще чему-то Орун, заблудись он в мужской бани.

Но то, что проделал с его телом учитель, было действенней любых алхимических препаратов и природных реагентов.

Походило ли это на настоящий ад? Без всяких сомнений.

Было ли это необходимо Хаджару? Без всяких сомнений.

А уж про Взгляд он и думать не хотел. Если бы не те крохи форы, которые он выигрывал благодаря возможности одновременно наблюдать за реальностью и энергией, то, даже с очищенным и обновленным телом, все равно не смог бы одолеть Древнего монстра.

— Да отдай ты уже его! — с очередным рывком, Хаджар смог рассечь крепкие жилы твари и, прорвавшись в грудины, вырезал и Ядро Древнего монстра четвертой стадии.

Небольшой, желтый кристалл, величиной с мизинец. Вот как выглядела «вещичка», за которую в Даанатане отвалили бы не меньше полутора тысяч имперских монет.

— Двадцать шесть, — Хаджар, не без удовлетворения, убрал добытое Ядро в пространственный артефакт.

К моменту, как он закончил с птицей, на лес, покрывавший ущелье горной цепи, под названием «Гора Ненастий», уже спускалась ночная мгла.

Хаджар, спрыгнув с туши, сделал несколько движений мечом. Его мощные, глубокие мистерии Духа Меча разлетелись по окраине.

Они несли в себе не только его силу, как мечника, но и физическую мощь. Такой прием он подглядел у учителя, хотя уже давно подозревал, что все, что он «подглядел», на самом деле было ему «показано». Но о последнем варианте думать не хотелось.

Этот прием позволял отпугивать хищников, слабее ступени Древнего. Остальных же подобный энергетический запах не отпугивал, но заставлял задуматься, стоит ли добыча того, чтобы с ней биться.

В итоге, даже Первобытные звери, будучи голодными, предпочитали отправиться сперва на охоту, а уже потом подраться с достойным противником, у которого они могли бы поглотить Ядро.

Сам же Хаджар, усевшись рядом с брюхом огромной стальной птицы, довольно быстро развел костер. Никогда, даже будучи адептом, не стоило пренебрегать спасительным костром.

Огонь отпугивал монстров. На уровне инстинктов. Разумеется кроме тех, кто родился в союзе со стихией огня и мог ею управлять.

Таких он только приманивал.

Но, насколько знал Хаджар, подобные твари не жили у подножья Горы Ненастий — они обитали, непосредственно, на самой горе.

Вырезав из бедра птицы довольно крупный, сочный кусок, Хаджар нанизал его на вертел-палку и поставил на две огромных ножки.

Истинные адепты, не нуждаясь в пище, забывали мудрость древних — «мы то, что мы едим». Хаджару же о ней напомнили.

Теперь, после каждой охоты, он не забывал подкрепиться мясом могучего зверя. Таким образом он и себя делал на кроху, крупицу, но сильнее.

Звучало немного в духе племен каннибалов, который в большом количестве обитали на юго-восточных рубежах Дарнаса, но, тем не менее…

— Тренировочный режим, — отдал приказ Хаджар. — Девяносто процентов эффективности. Пять процентов — текущая задача. Оставшиеся мощности –сканирование местности. Режим максимальной опасности.

[Обработка запроса… Запрос обработан. Переход в режим «Тренировка». Снижение мощностей на задачу: «Снятие Печати Духа» — на восемьдесят два процента… Запрос обработан… Сканирование местности началось. Режим Максимальной опасности для носителя активирован]

С того самого момента, как Орун отправил Хаджара в свободное плавание и назначил срок в виде полнолуния, Хаджар каждую ночь погружался в тренировочное пространство нейросети.

Оно выглядело так же, как и прежде — огромное, безграничное, бело пространство, в котором были представлены копии всех противников, с которыми когда-либо сражался Хаджар.

В небе застыли окна в любое пространство, которое, опять же, когда-либо посещал или видел Хаджар.

Над головой каждого «цифрового» оппонента застыли цифры эффективности. Эффективности того, как они в бою использовали свои возможности.

Самый высокий бал заработала Анис — семнадцать целых, три десятых процента. Сам же Хаджар, еще несколько месяцев назад, обладал скромной цифрой в шесть целых, восемь десятых… Что, разумеется, было небольшим лукавством.

Этот бал он набрал не в реальном бою, а в тренировке с деревянной куклой. В реальной же схватке с живым противником возможности Хаджара не дотягивали и до трех процентов от полноты его потенциала.

Сейчас ситуация обстояла немного лучше. После тренировок с Оруном и ночных погружений в тренировочный режим, бал Хаджара возрос до 4,25%.

Почти двукратное улучшение показателя! Разумеется, это не могло не радовать и уж тем более, не могло не отобразиться на самом Хаджаре.

Правда не стоило ошибаться — Хаджар вовсе не стал сильнее вдвое. Скорее, он стал сильнее на полтора, или чуть больше, процента.

Но даже эти крохи силы для некоторых адептов стоило лет тренировок. А не нескольких недель, как в случае с Хаджаром.

На этот раз в качестве оппонента он выбрал Первобытного Гиганта. На нем было удобнее всего отрабатывать удар «Летящего Клинка». Несмотря на Наследие, которое буквально внедрило технику в сознание и тело Хаджара, ему все равно приходилось с ним тренироваться.

Так, в отработке технике, у него ушла половина ночи. А затем его выкинуло из тренировочного режима по сигналу нейросети.

Костер к этому времени уже погас.

Хаджар, научившись за это время доверять своим органам чувств, принюхался. Знакомый запах, который он ощущал все эти недели охоты, стал более четким и оформившимся.

Он принадлежал, без малого, Стальной Птице Первобытной ступени. Второй стадии.

Монстра, которого стоило избегать.

Но не Хаджару.

Ибо помимо двадцати семи ядер Летающих Монстров ступени не ниже Короля, для техники медитации «Пути Среди Облаков» ему требовалась еще и пыльца, собранная с трехсотлетнего четырехлистного клевера. И именно этим цветком так пропахла Стальная Птица.

Хаджар, откусив здоровенный кусок уже остывшего мяса, отправился на охоту.

Небесный Солдат, пусть и Пиковой стадии, против Первобытного монстра второй стадии?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 779**

— Почему ты думаешь, что их отравят? — спросила Акена.

Хаджар, ведущий под руку принцессу, что для многих могло бы быть предметом не только для зависти, но и для ненависти, вышагивал по едва залитому волшебным светом коридору.

Они возвращались обратно в зал, где собирались гости.

Вскоре должен был начаться прием, а вместе с ним и приветственная речь Его Императорского Величества Моргана.

— Потому что это самое простое объяснение, — ответил Хаджар и добавил. — а значит самое верное.

— Но как можно создать яд, который одних заставит бездействовать, а других — превратит в клятво-отступников?! Ведь смерть от нарушенной клятвы –страшнейшая участь.

— Если бы я знал, принцесса, то был бы либо уже мертв, либо стал властелином мира.

Акена слегка улыбнулась. Второй раз за вечер. Хаджару было приятно. Общество Акены действительно было приятным. Несмотря на то, что рыжая Повелительница являлась, без малого, наследницей престола, она оказалась очень теплой и мягкой.

И Хаджар имел ввиду вовсе не её тело, (которое, в свою очередь, было бесподобно) а, скорее, нрав и душу.

Кстати, что примечательно, о клятво-отступниках Акена говорила так, как может говорить только человек, собственными глазами видевший последствия такого поступка.

Сам же Хаджар, прежде, никогда не видел смерть, причиненную самой Рекой Мира — олицетворением законов Неба и Земли.

Тот эпизод с Аркемейей — не в счет. И вообще — довольно странно, что Хаджар вспомнил в такой момент о черноволосой полукровке.

— Если сон приснился вам четыре месяца назад, то и отравлены они были уже давно, — Хаджар осталютовал слегка ошарашенным гвардейцам.

Те, на секунду, даже забыли поклониться принцессе.

Правда, опомнившись, грохнули:

— Ваше Императорское Высочество, — и расплылись в галантных поклонах.

Как они это делали, учитывая полный латный доспех — загадка почище личностей заговорщиков. Хотя бы просто потому, что Хаджару не составило труда сложить «два плюс два» и получить — Тарезов.

Почему именно клан торговцев?

Ничего сложного, на самом деле, в таком умозаключении не было.

В деле был замешан Хельмер, который спал и видел, как бы вывести Тарезов на чистую воду. К тому же, клан торговцев эту самую воду постоянно мутил. Да и демонической энергией в их распоряжении все было не так уж понятно.

Ну, а самым главным гвоздем в крышку ящика подозрений Хаджара стал тот факт, что глава Тарезов отсутствовал на приеме.

Разумеется, тот не пришел просто потому, что обладал Королевством чего-либо, но… Это ведь идеальное алиби! Заговор состоялся, Императора убили, главы двух из пяти кланов на месте, а Тарезов нет.

И ведь не подкопаешься — вместе с ним и четырех других аристократов не имелось.

Хаджар, если бы не сделка с Повелителем Ночных Кошмаров и небольшая толика информации, и сам бы никогда не стал подозревать торговый дом.

— Логично, — кивнула Акена, а затем слегка пригладила камзол Хаджара. –Сделай, пожалуйста, лицо по-проще и по-радостнее, ты ведь на приеме у Императора с его драгоценной дочерью.

Хаджар очнулся от своих мыслей, но было уже слишком поздно.

В этот момент они вернулись в гостевой зал, из которого Акена, меньше, чем час назад, буквально похитила Хаджара. И стоило им показаться среди толпы, как сотни голов мгновенно были обращены в их сторону.

Всем, разумеется, было не просто интересно посмотреть на пару Её Императорского Высочество, но и проанализировать какие последствия это может иметь.

Стоило ли говорить, что на них едва ли цунами из людей не нахлынуло. Правда все это цунами мгновенно разбилось о волнорез в виде Гэлхада.

Как этот великан из клана Вечной Горы всех опередил — Хаджар не знал.

Но он уже успел сделать невероятно плавный и умелый поклон, после чего выпрямился и представился.

— Гэлхад, моя принцесса, младший наследник клана Вечной Горы, ученик внутреннего круга «Святого Неба» и близкий друг вашего спутника.

О, даже этому гиганту сложно было отказать в двуличности и скользкости. Видимо, в его кругах, это прививалось с самого раннего детства.

— Очень приятно, — сдержано кивнула принцесса.

— Позвольте представить — моя спутница, — по правилам этикета, слово всегда давалось сперва мужчине. Отголоски строго патриархального прошлого. — Анис Динос.

— Моя принцесса, — Анис сделала широкий книксен. — Анис Динос, слуга клана Хищных Клинков, ученица внутреннего круга «Святого Неба» и союзница вашего спутника.

Хаджар боролся с желанием закатить глаза. Весь этот этикет, который приводил некоторых, стремящихся к высоким кругам, простолюдинов в восторг, действовал ему на нервы.

Не своей вычурностью и манерами, это всегда выглядело приятно, а лживостью и двуличностью.

— Я слышала о вас, — Хаджар, успевший пообщаться и немного разобраться в «повадках» принцессы, успел заметить восторг в её глазах. — Очень рада вам в доме моего отца, старшая наследница клана Хищных Клинков.

Произнесенные принцессой слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Глаза Анис, суровой и несгибаемой мечницы, тут же намокли, а по рядам понеслась волна шепотков.

Хаджар тут же понял, что означала фраза принцессы. И, если в двух словах, то она только что объявила себя если не подругой, то союзницей Анис Динос. А еще — отказывалась признавать нынешнего главу клана, вместе с его старшим сыном.

А еще Хаджар, вновь, каким-то чудом, оказался в эпицентре интриг.

— Ненавижу, проклятье, интриги, — прошипел Хаджар.

Благо вскоре он заметил знакомое лицо и, будучи в своем праве, перебил начавшего что-то лепетать Гэлхада.

— Моя принцесса, — слегка поклонился Хаджар.

— Хаджар, мы же договаривались. Акена, а не принцесса.

Очередная бомба взорвалась в зале, а Хаджар понял, что даже если не умрет при попытке спасти Императора, то жизнь его прежней все равно уже не будет.

— Акена, — прокашлялся Хаджар. — Позволь представить тебе моего ближайшего друга — Эйнена Островитянина.

Лысый пират, одетый в камзол и ведущий под руку Дору, как раз подошел к другу. Никто бы не смог понять мимики Эйнена. Никто, кроме Хаджара и, уже, возможно, Доры.

Для всех Островитянин был горд таким почетом. Но Хаджар понял, что друг буквально «спрашивает» у него:

— «Что случилось, варвар?!»

А затем «добавляет»:

— «Что ты наделал?!»

Им двоим уже давно не требовались слова, чтобы понять друг друга.

— Моя принцесса, — поклонился Эйнен. — Позвольте представить вам спутницу моего сердца. Дора Марнил.

К невероятному удивлению Хаджара, Акена ответила максимально сдержанным и даже надменным кивком. А Дора, к еще большему удивлению обоих друзей, и вовсе расплылась в молчаливом книксене.

На дурацком языке дворцовых интриг это означало максимально неприязненным и даже враждебным отношением.

Что произошло между Дорой и Акеной?!

— «Во что ты впутался, варвар?!»

Хаджар «ответил»:

— «Императора собираются убить. Мы должны помочь спасти его».

— «ЧТО?!».

В этот момент в зале повисла тяжелая тишина. Народ начал кланяться и расплываться в книксенах. Между рядов шел сам Император Морган. Величественный и могучий.

— Нет, нет, нет, — начала причитать Акена. — Он не должен сейчас выходить… Приветственная речь всегда в начале пира!

— Рад приветствовать вас в…

Хаджар понял, что все пошло не по плану, когда в момент первых слов Моргана в зале погас свет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 780**

Для большинства адептов выше стадии Небесного Солдата темнота не представляла из себя никаких проблем. Они одинаково могли видеть как при свете полуденного солнца, так и при полном отсутствии оного.

Но, разумеется, это не касалось искусственного, волшебного мрака. А именно такой окутал зал с гостями, в центре которого стоял затерявшийся Император.

— Почему так рано? — причитала Акена.

Она настолько тесно прижалась к Хаджару, что если бы не одежда, можно было бы счесть, что они решили придаться плотским утехам.

Хаджар не стал вдаваться в подробности о том, что сон Хельмер показал едва ли не полгода назад. За такое время планы заговорщиков могли поменяться десятки раз…

— Ты что-нибудь видишь?! — на диалекте островов прокричал Хаджар.

Разумеется, он обращался к Эйнену. Другу, обладавшему нечеловеческими, фиолетовыми глазами. Если кто-то и мог хоть что-то разобрать в этой волшебной тьме, так это…

— Нет, — ответил Эйнен. — Это ненормально, Хаджар… я вообще ничего не вижу!

В зале в этот момент творилось что-то невероятное. Повелители и Рыцари Духа, мнящие себя разве что не богами в Дарнасе, кричали, бежали, спотыкались, падали, в такой же панике, как и простые смертные.

— Проклятье! — выругался Хаджар. — Я тоже…

Что бы не использовали заговорщики, они смогли не только полностью отсечь зрение, но и закрыть непроглядной, серой завесой Реку Мира.

Таким образом адепты не могли видеть ни реальность, ни энергетические потоки.

Внезапно Хаджар выстрелил правой, сжатой в кулак, рукой. Его костяшки с хрустом врезались в чью-то челюсть и, судя по сопротивлению энергии, Повелитель начальной стадии отшатнулся и побежал в сторону. Вскоре там уже послышался звук брани и падающих тел.

— Хаджар?! — прогремел рядом бас Гэлхада. — Что, ко всем демонам, здесь происходит?!

— Охраняй принцессу, здоровяк.

— Мы так не дог…

Акена не успела договорить. Хаджар, ориентируясь по звуку, пихнул её в рук и Гэлхаду, а следующим движением скрылся в толпе.

Там, где не справлялась магия и техники, приходила на выручку мощность вычислительного модуля нейросети. Ведь, на самом деле, человек обладал куда большими возможностями, чем просто «зрение».

— Компенсировать потерю органа чувств, — отдал мысленный приказ Хаджар.

[Запрос обрабатывается… Обработка запроса завершена. Подключен режим компенсации — затрата мощностей — 78,965%]

В ту же секунду Хаджар… нет, он не смог снова видеть так же ясно, как недавно. Но, тем не менее, нейросеть смогла показать ему некое подобие размытой картинки. Используя все оставшиеся органы, она проектировала происходящее в зале в виде зеленых, туманных фигур.

Так Хаджар смог «увидеть», что рядом с ним, буквально в нескольких сантиметрах, на полу лежала девушка. Та самая, что недавно составляла компанию видному военному. И, несмотря на высокую стадию, у неё отсутствовала половина лица. Окровавленная дыра, по форме, напоминала ботфорт того самого вояки.

Видимо, он оказался не из тех парней, что не убегают от опасностей…

Метрах в пяти слева, началась настоящая свора. Человек десять молотили друг друга ударами, полными энергии и что-то кричали. Возможно, они наивно полагали, что тьма станет прекрасным поводом, чтобы решить свои политические и личные проблемы.

И таких очагов свары было как минимум три, а то и четыре — возможности нейросети не были всесильные и она смогла покрыть лишь площадь в тридцать квадратных метров с центром в виде самого Хаджара.

Обернувшись, Хаджар увидел как Эйнен, Дора, Гэлхад и Анис сформировали квадрат. Стоя плечом к плечу, заняв стойки рукопашного боя. За их спинами находилась Акена и…

И Хаджара осенило.

Кто, даже в условиях невозможности пользоваться оружием, мог высвободить всю мощь своих техник, мистерии и энергий.

В этот самый момент зал на мгновение окутал мелодичный перезвон разбившегося витража.

Следом за ним, разбивая перезвон так же, как недавно кто-то разнес дорогущее окно, загремел грохот ворвавшейся в зал техники. Техники, которая, судя по эху энергий и мистерий, находилась на уровне Императорской.

— Защитить Императора! — гаркнул сержант корпуса. — Выполните свой священный долг и встретьте праотцов с честью!

В ту же секунду все двадцать два гвардейца, вытащив из пространственных артефактов ростовые щиты, без жалости вонзили их в роскошный камень и ощетинились копьями. Они выглядели неприступной крепостью, перед которой, во все красе, возвышался Безымянный мечник.

— Идиот, — прорычал Хаджар.

Его уже окутала туманная, черная броня, а в руки лег Черный Клинок с синим иероглифом у основания отсутствующей гарды.

— Какой же я идиот!

Гвардейцы вовсе не были безвольными рабами, которые подневольно защищали Императора под угрозой собственной смерти. Нет, разумеется, такими их мог видеть демон, которому чуждо было многое человеческое. И, владея крупицами информации, он показал Акене тот вывод, к которому пришел самостоятельно.

Но придумать яд, который отравит двадцатку гвардейцев — Повелителей, а еще переманит на свою сторону Безымянного, чтобы те убили за время, пока их не уничтожила Река Мира, сильнейшее существо Дарнаса?!

Слишком сложно.

Через чур сложно.

Для Хельмера — никогда не знавшего, какого это быть «слабым Безымянным», наверняка — без разницы. Но не для адептов.

Никто не травил корпус стражи Императора… Никто не переманивал Безымянного… Все было намного проще — заговорщики наняли исполнителей.

Так просто и, в то же время, столь изящно…

— Умно, — прозвучало из-под тяжелого, латного шлема. — Но недостаточно!

Один из глав корпуса стражей поднял свой титанический, тяжелый меч. Два с половиной метра в длину, сорок сантиметров в ширину, лишенный режущей кромки — толщиной в ладонь, он весил, даже с первого взгляда, больше четырех тонн.

Один, даже скользящий удар таким монстром и не останется и следа от любого, чье тело не достигло крепости артефакта уровня Неба. И не важно, какие защитные техники он использует и какую броню наденет.

Тяжелый меч — это абсолютной, деспотичная доминация.

Хаджар не мог сказать, что впервые видит, как сражаются адепты столь высоких стадий. На Горе Ненастий он уже видел столкновение двух титанов –его учителя, будь он не ладен, и ректора Святого Неба. Но даже после битвы этих столпов Дарнаса, удар Безымянного мечника все равно выглядел впечатляюще.

Волна энергии, полной мистерий уровня Оружия в Сердце, буквально смела часть зала. Более того, второй раз в жизни, Хаджар ощущал, как чья-то техника задевает не только реальность, но и дестабилизирует потоки энергии.

Удар, представший в образе бронированной головы боевого Рогатового Слона, врезался в центр техники убийцы. От столкновения бронированной головы слона и, шести метровой, пропитанной жуткой энергией, латной перчатки, разошлось эхо.

Находившиеся ближе всего к эпицентру Рыцари Духа изломанными куклами разлетелись по залу. На лицо Хаджару упали горячие капли чужой, невинной крови.

Повелители, с куда более крепкими телами, выстояли. Но даже они, после того как волна эха схлынула, выглядели не лучшим образом.

Оборванные камзолы и платья. Синяки, переломы и кровавые пятна на их телах.

Битва Безымянных — не то место, рядом с которым может находиться кто-то, кроме адептов равной силы.

— Проклятье… Проклятье!

Три размытые тени промелькнули со стороны потайной двери для слуг. Туда уносили пустые блюда и оттуда приносили новые угощения.

Так банально… так просто…

Сверкнули два отравленных «кинжала» и просвистел один, такой же смертельный «дротик». Безымянный адепт. Вершина пути развития всех Семи Империй, проживший не одну тысячу лет, погиб меньше, чем за удар сердца. Стальная ладонь, которую больше не сдерживал удар мечника, врезалась в строй гвардейцев.

Их щиты полыхнули волшебными рунами и знаками. Вокруг императора буквально на глазах вырос настоящий форт, сложенный из кирпичиков силы. Но его стены, лишь от первого столкновения, пошли трещинами.

— Держать удар! — прогремел сержант. — Защищать Императора! Выполнять свой долг!

В зал, через разбитый витраж, прошел, без малого, Безымянный адепт. Убийца. Мастер рукопашного боя. Тот, кому не требуется оружие.

Рядом с ним стояли трое Повелителей Пиковой стадии. Убийцы. Мастера кинжалов. Они вооружились кухонными ножами, смоченными в ядах. Ножами, которыми нужно было резать мясо зверей высоких ступени, и, следовательно, все они были артефактами уровня Неба.

Это было так просто.

Так банально.

Настолько лежало на поверхности, что о подобном и помыслить никто не мог. Тем более — Хельмер.

— Проклятье, — еще раз выругался Хаджар. — Ты со мной, дух мой?!

Зал рассекло пронзительное птичье «Кья» и, в момент когда позади Хаджара распахнула крылья огромная птица Кецаль, он ринулся в бой.

Один.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 781**

Хаджар аккуратно выглянул из-за кустов. Как и в самую первую встречу с местным представителем небесных хищников, он вновь измазался в грязи и облепил себя листьями.

Никогда не стоило гнушаться даже такой маскировки. Тем более, если она могла спасти жизнь.

— «Все звезды вечернего неба…» — в восхищении мысленно воскликнул Хаджар.

Стальная Птица ступени Первобытного монстра не была, как можно сперва подумать, огромной. Вовсе нет. Размерами они уступала даже королевском орлу, но при этом… Это был словно оживший слиток металла.

Каждое её, несмотря на то, что оно действительно было рождено из стали, издавало именно тот звук, что издавало бы перо любой «обычной» птицы.

Её когти, столь же стальные, как и все тело, выглядели при этом когтями может не орла, но сокола. Её клюв, её оперение, повадки, движения, то как она хищно, но грациозно, вгрызалась клювом в разбитую тушу оленя.

Причем — именно разбитую. Стальная Птица, Первобытный монстр, она была способна в одиночку уничтожить торговое небесное судно. Но при этом не спешило растрачивать своих сил. Вместо того, чтобы использовать с трудом накопленную энергию, она подняла оленя в воздух, а затем отпустила.

Гравитация сделала свое дело.

И теперь небесный хищник пожинал плоды своих трудов. Птица вгрызалась в шею, самое нежное и вкусное мясо у оленя. Погружала клюв в кровавое месиво, выдергивала кусок, проглатывала, озиралась по сторонам, а затем возвращалась к пиршеству.

Полностью металлическая, но в то же время — такая обычная. Осторожная. Умная. Её интеллект можно было легко сравнить с интеллектом совершеннолетнего человека. И, скорее всего, не в пользу последнего.

— «Где же… где клевер…» — Хаджар все высматривал заветный четырехлистник, но никак не мог его отыскать.

При этом Стальная Птица, слегка мерцающая отражающимся от металлических перьев лунным светом, буквально целиком им пропахла.

На самом деле, не было особых проблем в том, чтобы добыть двадцать семь ядер Летающих Монстров уровня не ниже Короля. А вот в пыльце трехсотлетнего четырехлистного клевера…

Клевер, символ удачи, с двумя парами листьев и без того не самое частое растение. Еще реже оно достигало возраста в три века. И, после этого, цвело лишь раз в десять лет. А уж на пыльцу этого растения за сотни километров слетались пчелы, чтобы забрать для своего меда.

Тот факт, что Стальная Птица пахла столь редким реагентом, было не более, чем слепым совпадением и удачей, которых так не хватало в жизни Хаджара.

— «Не могло все пройти гладко, да?» — все так же мысленно вздохнул Хаджар.

Он наделся, что птица, во время ночной охоты, разнесла запах по лесу, но, видимо, это было не так. Учитывая что на обрыве, на котором она в данный момент терзала тушу оленя, ничего кроме травы не росло, а запах постепенно увядал, то…

Вывод напрашивался сам собой — клевер цвел в том месте, откуда прилетела птица. Следовательно у Хаджара было всего два выбора — первый и самый разумный, развернуться и уйти.

Так бы поступили многие, если не большинство. Но они, сделав так, никогда не продвинулись бы дальше той ступени, на которой повернулись спиной к пути развития.

Так что оставался второй вариант. Вариант, граничащий с безумием. Такой, о котором, если он удастся, смогут сложить достойную песню барды и менестрели.

Хаджар, проживший на Горе Ненастий дольше, чем девяносто процентов Рыцарей Духа и Повелителей школы «Святого Неба» проводили здесь времени на заданиях, успел разобраться в повадках таких могучих хищников.

У него, по сути, и другого выбора не было. Если бы не разобрался, то не дожил бы и до второй тренировки Оруна, до пропадет он в мужеложеском борделе.

Успокоив бешено бьющееся сердце, Хаджар сделал шаг вперед. Затем еще один, и еще один, и еще один и так до тех пор, пока он, абсолютно безоружный не остановился прямо позади Стальной Птицы.

Первобытный монстр второй стадии, сравнимый по голой силе с адептом начальной стадии Безымянной ступени. Птица, крепость тела которой был сравним с артефактом уровня Неба. Стальная гроза небес Горы Ненастий.

Могущественный зверь, который привык чувствовать себя хозяином в любой ситуации.

Таковым он чувствовал себя и сейчас. Продолжая утолять голод, птица нисколько не обращала внимания на огонек энергии, который сиял позади неё. Какой-то двуногий зверь, клыки которого не смогли бы её ранить.

Какой смысл тратить на него свое время.

Битва с ним может приподнести ей множество сюрпризов, но не сделает сильнее. Охотиться на него — какой смысл, если она уже почти насытились мясом рогатого.

Пока двуногий не пытался отобрать у неё пищу и не был агрессивен, он мог сколько угодно находится позади. Скоро она закончит трапезу и полетит искать сраж…

Птица принюхалась. Сперва ей показалось, что запах был лишь небольшим обманом дувшего, со стороны гор Хозяев Небес, ветра, но нет.

Запах явно шел у неё из-за спины. Запах, который было сложно с чем-то спутать. Хотя он был настолько тонкий, что вряд ли на всей Горе, хоть кто-то, кроме неё одной, смог бы его определить.

Она, еще будучи птенцом, сбежала с земель Хозяев Небес, но с тех пор не могла забыть их запаха. Могучие змеи, покрытые непробиваемой чешуей, с рогами, вспахивающими горы, дыханием, разрывающим небеса, способными принимать двуногое обличие и говорить, они пугали.

Пугали все, что было достаточно умным, чтобы испытывать страх, а не только инстинкты.

Двуногий позади неё тоже сумел напугать. Но ненадолго. Птица уже раскрыла крылья, чтобы спастись бегством от обманщика-змея, но замерла.

Она принюхалась еще раз.

Пахло слабо. Так слабо, что сложно заметить…

Этот двуногий не был Хозяином Неба, но в его крови струилась и их кровь.

Она повернулась.

Посмотрела в его уродливые, синие, двуногие, огромные глаза. И увидела в них покорность и отчаяние. Этот двуногий явно не хотел жить. Весь побитый, весь порезанный, в крови, в укусах, в следах от когтей, со шрамами.

Может быть, он был силен. Но недостаточно, чтобы ходит по Горе с гордо поднятой головой. А значит — слаб и гоним. Таким нет места в этих лесах.

Что же, она исполнит его желание.

Она накормит им своих птенцов и те, вобрав шепот четырехлистного цвета и кровь Хозяина Небес, однажды станут правителями этой горы. И их род, возможно, сумеет достичь той же славы, что и Хозяева Небес и тогда и они тоже примут двуногое обличие.

Птица пронзила окрестности протяжным «Кья», взмахнула бесшумными, стальными крыльями. Одним махом она преодолела разделявшее их расстояние и, сжав в когтях тело безвольного двуногого, взмыла в небо.

Хаджара, за доли мгновения, подняло в небо. Полет в когтях, которые насквозь пробили твои плечи, нельзя было сравнивать с комфортным пребыванием на палубе небесного судна.

Стальная Птица пробила его тело так легко и быстро, словно оно не превысило границы крепости, сравнимой с артефактом уровня Духа.

А то, какое расстояние она преодолевала всего одним взмахом сравнительно небольших крыльев, заставило бы стыдливо краснеть всех имперских конструкторов скоростных судов.

Кровь стекала по рукам Хаджара и алыми гроздьями исчезала где-то в стелющихся под ногами облаках.

Хаджар понятия не имел, куда его несла Стальная Птица.

Все, что он знал, это то, что где бы они не оказались, он либо станет сильнее, либо умрет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 782**

Орун, стоящий на вершине дерева в нескольких километрах от обрыва, с которого унесли Хаджара, только устало потирал брови. И почему его ученик не искал легких путей? Неужели за эти несколько месяцев Орун успел «настолько» на него повлиять?

Нет, он всегда подозревал, что ученик использует в своем развитии какую-то особую технику медитации, которая требовала реагенты, но чтобы пыльцу, собранную с трехсотлетнего четырехлистного клевера?

А ведь догадаться об этом не стоило никакого труда. Когда целыми днями ученик проводил на охоте за летающими монстрами, а затем резком бросился за тварью, которую даже теоретически одолеть не мог… У такого решения должны были быть объективные причины.

Орун мог найти лишь одну такую — запах, которым пропиталась Стальная Птица. И запах этот принадлежал тому самому растению.

— Идиот, — прорычал Орун. — Куда ты полез, маленький засранец!

Видят боги, его ученик понятия не имел, какую глупость только что сделал.

\* \* \*

Хаджар открыл глаза в, пожалуй, самом большом гнезде, которое только видел. От банальной кровопотери он потерял сознание уже после нескольких часов лета.

Сейчас же, судя по положению солнца, было далеко за полдень. А учитывая скорость, с которой летела птица и время, то расстояние, преодоленное Первобытным монстром, находилось за гранью понимания.

Вероятнее всего они сейчас находились где-то на самой границе Горы Ненастий.

Придя в себя, Хаджар с удивлением обнаружил, что в широком, похожем на огромную ванну, гнезде, находиться не только он. Помимо Хаджара, кучи сухих веток, листьев и следов животных отходов, здесь лежало три, с позволения сказать, яйца.

С поправкой на то, что каждое из них отливало металлом и обладало индивидуальным узором. Самой Стальной Птицы нигде не было, так что первым, что попытался сделать Хаджар — выбраться из гнезда.

Но стоило ему высунуться за бортик свитой птицей ванны, как он понял, что сделать это будет непросто.

— Неплохо, — присвистнул Хаджар.

Его свист мгновенно потонул в бушующем море из облаков. Как Стальная Птица сумела соорудить ванну из веток, диаметром едва ли не в три метра, при этом поместив её на высокий горный пик — Хаджар понятия не имел.

Но стоило ему осознать где он находиться, как тут же стало холодно. Хаджар, обняв себя за колени в попытке сохранить немного тепла, начал шарить по гнезду глазами.

Птица наверняка должна была…

Нашел!

Дрожащей рукой обнажив Черный Клинок, Хаджар принялся за весьма грязное дело. Благо кабан, который лежал рядом с ним был лишь недавно убит. Видимо Стальная Птица не хотела, чтобы лакомство её будущего потомства погибло еще до того, как птенцы вылупятся из своих скорлупок.

Разделав кабана, Хаджар накинул на плечи еще мокрую от крови, шерстяную шкуру. Ветра, дувшие на такой высоте на Горе Ненастий, могли заставить продрогнуть не только Пикового Небесного Солдата, но Пикового Рыцаря Духа.

Если бы не крепкое тело, Хаджар и вовсе уже отдал бы душу праотцам.

Что же, в гнездо он попал благодаря своим актерским способностям, развитым за годы пребывания в теле уродца, но на этом беды не заканчивались. А, пожалуй, только начинались.

— Где же… где…

Решив первую проблему, Хаджар принялся за вторую, куда более серьезную. Если он не сможет в ближайшее время прорваться на следующую ступень развития, то о том, чтобы выбраться из этой передряги живым, можно было забыть.

Но сколько бы Хаджар не ползал по гнезду и не рыскал в поисках четырехлистного клевера, действительно походя при этом на кабана, не мог его отыскать.

— Высокое Небо! — в сердцах Хаджар ударил по бортику гнезда.

Волна энергии, прошедшая сквозь ветки, даже их не погнула. Лишь немного потрясла. Совсем чуть-чуть. Настолько, что овальные яйца даже не шелохнулись. Но, все же, этого было достаточно, чтобы Хаджар чихнул.

Чихнул из-за того, что в небо поднялась крупица едкой пыльцы.

Проморгавшись и перетерпев вспышку боли, Хаджар вытер окровавленный нос. Любое ингредиент такой силы, как пыльца, собранная с трехсотлетнего четырехлистного клевера, будет обладать не только полезными, но и разрушительными свойствами.

— Не может быть…

Хаджар отнял руку от гнезда. Вся его ладонь была покрыта кровавыми точками. Будто кто-то только что вонзил ему под кожу тысячу, если не больше, иголок.

Простым Взглядом, который он развил на последней тренировки, это гнездо выглядело обычнее, чем грязь под ногами в Лидусе.

Но…

Перебравшись в самый центр гнезда, Хаджар уселся в позу лотоса. Положив руки на колени, он начал медленно и ровно дышать. Постепенно перед его внутренним взором начали проступать очертания вездесущей Реки Мира.

Это выглядело так, будто весь мир находился на самой поверхности бесконечного потока энергии. И все, что было обозримо, то порождало собственные нити силы, которые соединялись с общим течением.

Хаджар даже не успел выругаться.

Он просто понял, насколько, в действительно, умна была Стальная Птица. Она додумалась не просто замаскировать клевер, а свить из него гнездо. Вернее — из его корней. Сами же цветки находились в особой нише под тем местом, где сейчас сидел Хаджар.

Но, что поражало воображение куда больше, так это то, что клевер был вовсе не трехсотлетним. Он, как минимум, прожил пять веков.

— Не привыкать, — прошептал Хаджар.

Каждый раз, проходя этапы тренировки «Пути Среди Облаков», он сталкивался либо с определенными трудностями, либо с ингредиентами более высокого качества, либо с тем, что ему приходилось немного видоизменять сам процесс, делая его не только пригодным для человека, но и более продуктивным.

Но на этот раз…

Хаджар впервые сомневался справиться ли он на этот раз.

Для начала — у него в пространственном кольце имелось всего двадцать шесть ядер летающих монстров. А во вторых — пыльца, которую ему требовалось собрать, находилась под защитой гнезда-щита из прочных корней, которых ему было ни за что не пробить.

Получалось, что чтобы добраться до неё, ему сперва придется «выпить» всю энергию из корней. Грубую, грязную и жесткую. Для смертного это было бы все равно, что пить глину.

После чего, если он выживет, то ему придется одновременно с тем, как он поглощает энергию пыльцы пяти векового растения, каким-то образом, буквально, «сожрать» энергию из трех яиц Стальной Птицы. При этом надеяться, что их мамочка не вернется раньше срока и не отправит к праотцам убийцу её потомства.

\* \* \*

— Я здесь. Я иду… — прошептал молитву Хаджар. — Первый Удар: Летящий Клинок!

Птица Кецаль за его спиной вспыхнула в вихре энергии, а затем втянулась внутрь Черного Клинка. Тот тут же засиял узором, сорвавшейся с небольшого дерева, устремившейся в полет птицы.

Хаджар сделал плавное, будто летящее движение мечом. А следом за ним, грациозным и невероятно легким, сорвался настоящий тайфун.

Даже в этом волшебном мраке, он выглядел расплывающимся пятном мазута. А затем в нем вспыхнули силуэты драконов-ударов-меча. Каждый из них нес в себе всю полноту удара, который Хаджар смог бы нанести в ближнем бою.

И таких были десятки. Их эхо заставило отступить тех Повелителей, что уцелели меньше секунды назад.

Волна черных драконов, чья тела были созданы из мистерий меча, встретилась с ослабевшей стальной ладонью Безымянного убийцы.

Прогремел мощный взрыв. Вихрь энергий, невидимый в наколдованной тьме, закружил и разорвал каменный свод, пол и стены.

Хаджар отлетел на щиты корпуса стражей. Он, сплевывая кровью, сполз по ним и, шатаясь, поднялся на ноги. Если бы не доспехи Зова, то…

Безымянный, с техникой которого, столкнулся Хаджар, даже с места не сдвинулся.

— Достойно, — донеслось из тьмы. Из-за разорвавшейся дистанции, Хаджар больше не мог видеть его зеленого, воссозданного нейросетью, силуэта. — Но глупо. Один жалкий Рыцарь Духа против меня? Это даже не стоит того, чтобы тратить…

Последние слова убийцы заглушил полный ярости, гнева и желания крови, тигриный рев.

Белое пламенное торнадо взвилось рядом с Хаджаром. Мягко и легко белая, с полосками синего и черного, тигрица опустилась на разломанные камни.

Сейчас, спустя два года, которые тигрица так же провела на Горе Ненастий, Хаджар, стоя в полный рост, едва-едва дотягивал своей головой ей до холки.

— А ты не торопилась, — улыбнулся Хаджар и потрепал свою верную подругу за загривок. — Что предлагаешь, Азрея?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 783**

Хаджар, сделав последнее усилие, проталкивая сквозь каналы, уже почти наглухо забитые грязной энергией, наконец смог высушить достаточный объем корней четырехлистного клевера.

В результате прямо под его ногами, образовалась небольшая ниша, размером с пиалу для чая. Но достаточно глубокую, чтобы от самого цветка и его пыльцы Хаджара отделяла лишь тонкая прослойка толщиной меньше ногтя.

Вынырнув из глубин Реки Мира обратно в реальность, Хаджар с трудом мог удержать ровную спину. Ему казалось, что он задыхается. Что что-то изнутри жжет его, забивает легкие, вены и артерии.

Едва сдерживая себя от инстинктивной попытки расцарапать собственное горло, Хаджар, дрожащими руками, сгреб яйца Стальной Птицы.

В них уже теплилась жизнь. Ему не требовалось Реки Мира или Взора, чтобы ощутить это. Ощутить биение чужих сердец и неудержимое, горячее желание –жить. Увидеть мир. Расправить могучие крылья и выпорхнуть в небо.

Голос предков говорил внутри маленьких птенцов. Те должны были родиться через неделю, может через полторы.

Но мир, особенно мир боевых искусств и развития, был жесток. Здесь выживали лишь сильнейшие, хитрейшие или самые жестокие.

Положив яйца перед собой, сплевывая черной, до того грязной и отравленной кровью, Хаджар опустился на колени и коснулся лбом веток.

— Простите меня, — кашляя, отхаркивая мазутом, вместо крови, произнес Хаджар. — Простите, что не дал вам шанса постоять за себя.

Может Хаджар и не был прав — ведь кто, как не он, знал, что сильный пожирает слабых. Но в таком поступке, который он собирался совершить, не было ни грамма чести.

Все равно, как если убить младенца…

Но Хаджар хотел жить. Он не собирался умирать. И если на его пути к рассвету следующего дня оказались три нерожденных птенца, то он сделает с ними то, что сделал бы с ним самим любой другой хищник.

Он их съест.

Вновь отхаркивая черной кровью, Хаджар выпрямился, вернулся обратно в позу лотоса и задышал. Это давалось ему нелегко. Намного сложнее, чем при суровой простуде, напрочь забившей носоглотку.

Нет, это действительно было сравнимо с тем, как чувствует себя тонущий. Тонущий не в воде, а в глине или грязи, в зыбучих песках или густом мазуте.

Река Мира дрожала перед Хаджаром. Ему казалось, что из-за грязной энергии корней клевера, он стал только тяжелее, но потоки энергии выталкивали его на «поверхность».

Грязь, которой он по собственному желанию забил энергетическое тело, не позволяла Хаджару погрузиться внутрь Реки.

Если так продлиться и дальше, то Стальная Птица, отправившаяся в полет из гнезда, не будет ему страшна. Он банально умрет из-за того, что разрушиться и сгниет его энергетическая структура.

— «Что же», — подумал Хаджар. — «Терять мне нечего!».

Его собственная сила, до этого момента запертая внутри Ядра, рванула в каналы. Любой, даже не целитель, а простой лекарь, увидев это, счел бы Хаджара безумцем или самоубийцей.

Даже простой адепт, не обладающий знаниями в лекарской стезе, понимал, к чему приведет попытка разом осушить запас ядра Небесного Солдата сквозь закупоренные каналы.

Это будет все равно, как поставить плотину на пути полноводной реки — она мгновенно затопит свой же бассейн.

В случае с адептом энергия, не способная пробиться сквозь забитые каналы, попросту рванет в единственное доступное ей место — физическое тело.

И это будут не те крохи, которые адепты использовали в техниках. Нет, это будет разовая мощь всего объема Ядра. Неостановимый поток силы, способной смести все на своем пути. Он разорвет тело, даже будь оно трижды на уровне крепости Небесного Артефакта.

— «Освободись!» — собрав волю в кулак, Хаджар обрушил её на собственное Ядро.

Цунами силы, чистой квинтэссенции того, что он каждую секунду вытягивал и перерабатывал из Реки Мира, понеслось по главным энергетическим артериям.

Если раньше Хаджару казалось, что он тонет в глине, то теперь это ощущение исчезло. Ему на смену пришло чувство, будто он падает в озеро раскаленного металла.

В реальности же вокруг него поднялся вихрь черной, с синими прожилками, энергии. Он рассекал и разрывал корни, из которых было свито гнездо.

Поднимаясь на многие километры в небо, вихрь силы исчезал, окрашивая после себя облака в цвет безлунной ночи.

Хаджар, сжав зубы, открыл глаза. Прежде синие, цвета лазурного неба, они теперь выглядели двумя пятнами бездны на изуродованном жуткой агонией лице.

Лишь несколько синих нитей пересекали две чернеющих пустоты.

Такими же — черными, с синими прожилками, постепенно проступали вены Хаджара. Внешне это выглядело почти так же, как отравление Неро на Черной Горе в Балиуме.

Покрываясь паутиной черных линий, Хаджар раз за разом сплевывал черной кровь. Они текла у него по губам, из глаз, ушей и носа. Она покрывала его кожу, изорванные одежды.

Но, чем больше черной крови вытекало из Хаджара, тем чище становились его каналы. Вся та грязь и муть, что забились в них за последний час, покидали тело вместо с чистой, очищенной эссенцией силы.

Следующая четверть часа, показавшаяся Хаджару очередной вечностью, напоминала собой марофонское состязание двух бегунов. В их битве самым важным была вовсе не скорость, а выносливость.

Если Хаджар умрет от ран, которые буквально изнутри в нем прорывала собственная энергия. Кровь уже потоками стекала по его изорванной плоти. Сознание постепенно меркло, но Хаджар удерживал его своей стальной, несгибаемой волей.

Он запретил себе терять сознание и не терял. Таков был его путь. Презирая боль и трудности, любую боль и любые трудности, он шел вперед.

Когда крови в его теле оказалось так мало, что даже сквозь её черную, засохшую на теле корку, проступила белизна теряющей жизни кожу, глаза Хаджара, наконец, начали светлеть.

Большая часть нечистот вышли из его организма. И, что удивительно, вместе с ними, приобретенными из-за корней клевера, каналы покинули и те крупицы грязи, что, неизбежно, наживает любой, даже самый талантливый адепт.

Хаджар, балансируя на грани между реальностью и забытьем, что в его случае равнялось бы смерти, обратил взор внутрь себя.

Каналы, уже меньше чем через удар сердца, полностью очистились. И это, без малого, вновь бы поразило любого целителя.

Ибо даже сестра Короля Эльфов, оказывая свои услуги аристократии Дарнаса, заверяла, что сделать каналы полностью чистыми не подвластно даже ей.

Хаджар же нашел способ. Способ, который стоил бы жизни девятерым из десятерых адептов.

Ему повезло оказаться десятым…

Но это не означало, что он может расслабиться и, выдохнув, продолжить медитировать в технике «Пути Среди Облаков».

Нет, вовсе нет.

Ядро Хаджара, оказавшись выпитым до суха, ощущалось в солнечном сплетении тяжелым камнем. С таким он не сможет не то, что медитировать, а прожить еще хотя бы десять ударов собственного сердца.

А это означало только одно — его нужно было срочно наполнить.

— «Все или ничего!»

Хаджар, взвыв, решился на то, на чтобы не решился даже Повелитель. Он одновременно начал поглощать энергию необработанной пыльцы древнего клевера; наполнять свой энергетический каркас силой из двадцати шести Ядер летающих монстров; и, что казалось и вовсе невозможным — вытягивать силы из еще живых птенцов.

Опять же — ни один адепт не был способен поглотить энергию еще живого существа. Лишь из Ядра — не более того.

Не был способен и Хаджар, но…

В его руке появился Черный Клинок. Будто голодный зверь он пронзил три стальных яйца. Мириады черных жгутов втянулись в тела недоразвитых птенцов и начали пожирать их энергию.

Яйца, годами лежавшие в гнезде, впитывавшие в себя энергию корней и цветков, и уже неделю окруженные пыльцой, содержали в себе совсем не простых птенцов.

Каждый из них, еще до рождения, находился на ступени Короля четвертой стадии. Иными словами, по человеческим меркам, эти монстры обладали силой Рыцаря Духа начальной стадии.

Что же — может и хорошо, что они так и не поднимутся в небо…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 784**

— Это что, Азрея? — Гэлхад, очередным ударом кулака отбросив в темноту что-то плотное, похожее на чужую спину, увидел короткую, едва заметную, белую вспышки.

А следом по нему ударила волна столь могущественной звериной силы, что не оставалось сомнение — она могла принадлежать лишь Первобытному монстру.

— У тебя еще остались сомнения? — вопросом на вопрос ответила Анис.

В этот момент как раз смолкли раскаты бьющегося о стены зала эха, оставленного грозным, звериным рыком. Ни у кого из присутствующих не было сомнений в том, что один лишь этот рык смог бы отправить к праотцам слабых Небесных Солдат.

Зверь, обладающий силой Пикового Повелителя? А именно таким могуществом могла распоряжаться Азрея, от которой веяло силой Первобытного монстра первой стадии.

— Что там, к демонам, происходит?! — зарычал Гэлхад.

Он, было, сделал шаг вперед, но тут же вернулся обратно в «строй». В данный момент он не просто прикрывал спины своей возлюбленной и союзников, но еще и защищал принцессу. И, может быть, на саму Акену ему было плевать, но вот для Вечной Горы сейчас, возможно, наступал один из звездных часов.

— Где носит Тома?! — Дора, ловким движением кисти, не просто отбросила, а буквально отшвырнула напрыгнувшего на них дворянина.

Тот, скорее всего, сделал это не специально, но кто, в подобной ситуации, станет тратить время на разбирательство.

— Я здесь! — донеслось из тьмы. — Пробиваюсь к Хаджару!

— Постой! — прокричала Анис. — Нам нужна твоя и помощь и…

— Поверь мне, сестра, в данный момент помощь нужна именно ему!

\* \* \*

— Какой красивый котенок, — засмеялся Безымянный. — Красивая шкурка. Я сделаю себе плащ из неё!

Азрея, явно несогласная с таким заявлением, ударила лапой о каменный пол. Её когти сверкнули во тьме четырьмя белыми полосами. И столько же молний, чем-то напоминающих разрезы меча адепта, постигшего Оружие в Сердце, устремились в пространство.

От них отходили жгуты искр, которые плавили камни, разрезали сталь и заставляли даже Повелителей в панике разбегаться.

Лишенные своих техник, брони и оружия, они мало чем напоминали тех грозных, надменных и чванливых господ, которыми выглядели лишь недавно.

Безымянный, в ответ на атаку Азреи, сделал шаг вперед. Теперь он, наконец, вернулся в «поле зрения» нейросети и Хаджар смог его рассмотреть.

Это действительно был боец ближнего боя. И, как и подозревал Хаджар, он не носил брони. Но при этом обладал Зовом.

Хаджар с легкостью опознал в броне, покрывавшей его тело, именно Зов. Шлем, который закрывал голову Безымянного, походил на череп какого-то рогатого животного.

Собственно и вся броня, от наплечников, до стальных сапог, тоже походила на что-то животное, обтекаемое, но в то же время — рогатое и, безусловно, опасное.

Сжатый правый стальной кулак выглядел сродни копыту, а вытянутая левая ладонь — опасный, острый рог.

И тот, кто считает, что травоядный рогач не может быть опасен, никогда не сталкивался с разъяренным сохатым или лосем. Их, порой, не могла остановить и стая волков.

Ударом кулака-копыта, Безымянный отправил перед собой силуэт кулак. Кулака, размером с избу смертного. Эхо, которое разлетелось от этой техники, снесло очередные колонны и раздробило потолок. Камни посыпались на головы и без того испуганным адептам.

Четыре белых молнии-когтя столкнулись с техникой кулака. Хаджар, предвидя взрыв энергии, чуть присел и укрылся за плащом из черного тумана.

Взрыв не заставил себя ждать. Он оказался таким мощным, что на мгновение смог раздвинуть объятья непроглядной тьмы. Хаджар, высунувшись из-за плаща, смог рассмотреть то, насколько, в действительности, удивительным выглядел Зов Безымянного адепта.

Проклятье, сам Хаджар обладал доспехами, которые не уступали Императорскому артефакту, но вот Зов этого убийцы… Нет, он явно не дотягивал до Божественной брони Травеса, но все же, выглядел и ощущался куда крепче и мощнее того, что носил Хаджар.

Цвета снежной стали, он был украшен многочисленными узорами и орнаментами и не выглядел так просто, как у Хаджара.

— Задержи его, — прошептал Хаджар.

Азрея глухо рыкнула и оттолкнулась задними лапами. Зал позади неё обернулся морем из огня и белых молний. Кто знает, сколько Рыцарей Духа пострадали, не успев вовремя увернуться от простого рывка Первобытного зверя.

Оборачиваясь шаром белой молнии, оставляя в воздухе всполохи огня, Азрея врезалась в защитную технику Безымянного.

Двенадцать ударов, нанесенных убийцей по воздуху, сформировали перед ним энергетический щит, который, будто пазл, был сложен из металлических ладоней.

Азрея прыгнула на него всеми четырьми лапами и уже спустя мгновение две молнии — белая и стальная, выпрыгнули в императорский сад, где продолжили яростное сражение.

— Я бы спросил откуда у тебя Первобытный питомец, — вперед, кружа между пальцами кухонный нож, вышел один из Повелителей Пиковой стадии. — но, если честно, мне плевать. Да и рассказать ты не успеешь.

Он сделал короткий выпад. Такой быстрый и стремительный, что если бы не Взгляд, то Хаджар бы никогда не смог бы его не то, что предугадать, а даже увидеть.

И все же, даже для столь быстрой техники, Повелителю потребовалось собрать энергию. Его, безусловно, широкие каналы могли бы стать предметом зависти многих адептов.

Но они имели совершенно обычную длину.

Хаджар оказался быстрее. Намного быстрее, чем мог предположить любой из этих убийц. Еще не успело стихнуть море пламени и молний, как его накрыла волна тьмы.

В том месте, где стоял Хаджар, в крепком каменном полу взорвалась яма глубиной в метр, а позади него крылом дракона распахнулась черная энергия.

Даже на фоне тьмы, она выглядела чернее бездны. Люди, со всех уголков зала, закричали от испуга. И их можно было понять — когда внутри тьмы видишь что-то, еще более темное, то ждешь худшего.

Хаджару же было не до них.

Он двигался на скорости, на которой, по мнению сделавшего выпад Повелителя, не мог двигаться ни один Рыцарь Духа и, все же…

Хаджар не стал отбивать, парировать или уклоняться от выпада тонкого луча. Луча, который с легкостью пробил бы и Императорской доспех и тело, вплоть до уровня крепости Небесного артефакта.

Нет, Хаджар, сделав перед рывком полушаге в сторону, мчался параллельно лучу. Причем в такой близости, что одно неверное движение и он рисковал упасть прямо в эхо техники.

Но он не делал неверных шагов. Луч летел рядом с ним — обернувшимся черным драконом, меньше, чем в миллиметре.

Второй убийца, вооруженный кинжалом, тут же присоединился к бою. Лишь последний и троицы пытался сбросить с себя эхо от молний Азреи и пока находился вне схватки.

Повелитель, скрестив перед собой кухонные ножи, внезапно развернулся вокруг собственной оси, параллельно с этим нанося стремительные, точечные выпады, добавляя к ним режущие и секущие взмахи.

Спустя мгновение наперерез Хаджару полетела водяная нить, вокруг которой кружились десятки и сотни пронзающих капель.

Такая водяная комета одновременно обладала пробивающей мощью выпада и режущей силой взмаха. Стоит ли говорить, что подобное объединение двух, совсем разных техник, Хаджар… уже видел.

И, признаться, в исполнении его клятого учителя, такой удар выглядел куда более грозным.

— Ты пок…

Договорить Повелитель не смог.

Хаджар, резко остановившись, используя инерцию своего рывка, сжав зубы, игнорируя дикую боль в сухожилиях, согнул колени и взмыл в воздух.

Черный дракон, ласточкой обогнул по воздуху первый пронзающий луч и, приземлившись на камень и расправляя два черных крыла энергии, через мгновение оказался вплотную к первому убийце.

— Как так…

Кулак Хаджара врезался в челюсть Повелителя. По ощущения, даже несмотря на латную перчатку брони, это было как гору ударить.

И, возможно ли было ударом кулака сдвинуть гору?

Для Хаджара — да.

Повелитель, оставляя за собой мост из рубиновых брызг, отлетел в сторону.

В то же мгновение, не глядя, Хаджар опустил Черный Клинок в мощной, рубящем ударе.

— Черный Ветер! — произнес он.

Рассекая пространство, невероятно плотный, необычайно черный, с яркими, синими узорами, черный меч, внутри клинка которого танцевал яростный дракон, упал на водяную комету.

Очередной взрыв силы шаром противоборствующих энергий взорвался между двумя адептами. Повелитель, сплюнув кровью, сделал три шага назад. Когда пропала первая волна эха он ожидал увидеть отлетевшего к стене Рыцаря, но вместо этого увидел лишь чужой латный ботинок.

Ударом ноги в живот, Хаджар подкинул Повелителя на собой, а затем, с ревом, вложил в удар меча четверть запаса сил и всю глубину мистерий меча, которые постиг к этому моменту.

Даже учитывая, что убийца был одет в простые одежды, а не броню, он все еще оставался Пиковым повелителем.

Его тело было ничуть не мягче, чем артефакт уровня Земли.

Разрез, такой плотный и насыщенный, что смог, оставляя за собой вспышки света, рассечь даже волшебную тьму, ударил в грудь Повелителю.

Теплый, кровавый дождь, оросил лицо Хаджара. Слева и справа от него рухнули останки убийцы.

В зале, до этого пребывавшего в хаосе, вдруг повисла тишина. Может они не могли видеть, но чувство потоков энергии их не покидало.

Только что сила Повелителя Пиковой стадии исчезла, а Рыцаря Начальной –осталась.

Как такое, вообще, было возможно?!

— Минус один, — Хаджар облизнул окропленные чужой кровью губы. — Еще двое.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 785**

Убийца, получивший удар стальным кулаком, сперва не мог поверить своим глазам. Защищенные специальным артефактом от волшебной тьмы, они только что лицезрели, возможно, самую жуткую из сцен.

Рыцарь Духа, одетый в доспехи Зова и вооруженный словно живым, Императорским клинком, обернувшись драконом, сотканным из тумана и мрака, разорвал на части его собрата — Повелителя Пиковой стадии.

При этом удар меча, породившего столь мощный разрез, что оказался способен не только убить Повелителя с телом крепости уровня артефакта Земли, но и разрушить свод над их головой.

Свод, сделанный из Камня Сырой Земли. Камня, который даже залп сорока орудий не сможет с первого раза повредить.

Да кем вообще был этот Рыцарь?!

Нет, он — Трумир, адепт клана Спящей Звезды, лучшего клана убийц Ласкана, не мог уронить их славы. Не мог посрамить клан на фоне славы Мертвой Луны.

— Южный Луч! — Повелитель, впервые принявший противника всерьез, применил одну из четырех убийственных техник.

Да, безусловно, она предназначалась в первую очередь для кинжалов, но он, уже семь веков стоявший на грани постижения Королевства Кинжала, мог применять её не только с кухонным ножом, но и с клятой зубочисткой!

Кинжал — оружие ближнего боя. И его самая большая слабость — дистанция. Именно поэтому Южный Луч, в первую очередь, должен был нивелировать вражеское преимущество.

\* \* \*

Ножи в руках убийцы вспыхнули силой. В «ночном зрении» Хаджара это выглядело как если бы те и вовсе превратились в неясное, зеленоватое облако. А затем с их кончиков сорвался вовсе не один, а сразу десять ярких, насыщенных лучей.

Хаджар, замерев на полпути, развернулся на пятке и ударом правой ноги отправил в противника сорвавшуюся с потолка каменную глыбу.

Весом в полтонны, она камнем из пращи пронеслась по воздуху, а затем рассыпалась мелкой крошкой. Каждый из лучей сформировал точную копию убийцы. И когда Хаджар говорил точную, то имел ввиду, что перед ним стояло одиннадцать Повелителей Пиковой стадии.

Каждый из них обладал идентичным энергетическим телом, все они одинаково влияли на Реку Мира. У них бились сердца. Они дышали.

Воистину жуткая техника, пригодная разве что для дуэлей. Увы — в данной ситуации другого убийце и не требовалось.

— «Мне пока везет», — краем глаза Хаджар следил за убийцей, вооруженным стальными дротиками — обломанными ножами для колки льда.

Он, пока, все еще был скован молнией Азреи, но вряд ли у него уйдет больше двадцати ударов сердца, чтобы сбросить оковы.

Хаджар не был уверен, что сможет одним ударом и рассечь молнии, и уничтожить Повелителя, так что пока оставил его в покое.

Спустя мгновение, Хаджар уже был готов изменить свое мнение…

Все одиннадцать, пылающих зелеными солнцами, Повелителей синхронно кинулись в атаку.

— Неплохая техника, — признал Хаджар. — Клонирования Небесного уровня… Ты из клана Спящей Звезды, я прав?

— Это не важно, поганая Дарнасская шавка! Я заберу твою голову с собой.

— Передавай привет Дереку, убийца.

Хаджар не собирался вступать в диалог с противником. Но, отбивая десятки выпадов, сотни секущих взмахов и тысячи колющих контр-ударов, он пытался хотя бы по голосу определить, кто из клонов действительно являлся оригиналом.

— Ты не достоин даже того, чтобы думать об имени Великого Героя Дерека Степного!

В итоге хитрость Хаджара едва было не обернулась против него самого. Почему-то он ни сколько не сомневался, что они говорили про одного и того же Дерека.

Но когда он успел стать Великим Героем? В Ласкане приставка Великого давалась лишь таким же монстрам, каким и в Дарнасе.

И, насколько знал Хаджар, помимо Оруна и Императора, ей обладало лишь пятеро! Включая Ректора школы «Святого Неба».

Удивление, на отрезок времени, меньший чем крупица мгновения, все же сыграло свою роль. На скоростях, на которых сражались Рыцари и Повелители, каждая частичка времени могла стать разницей между жизнью и смертью.

Вспышка горячих искр, полоса желтой молнии — вот чем обернулась для Хаджара собственная ловушка. Он отшатнулся, потерял темп, а затем сразу с двух сторон, в правый и левый бок ему вонзилось по кинжалу.

Крутанувшись вокруг своей оси, заставив плащ расправиться драконьим крылом, Хаджар разорвал дистанцию.

Сплюнув кровью, он разжег внутри Ядра энергию. Та, горячая и яростная, мгновенно выжгла из крови уже потянувшийся к сердцу яд.

Оба — и убийца, и Хаджар были поражены.

Убийца тем, что простой Рыцарь смог сжечь яд, который был способен убить Безымянного, а Хаджар тем, что клоны, пусть и пропитанные энергией и мистериями, пробили его броню.

— Королевство, — прохрипел Хаджар. — Ты близок к нему.

— Твоя голова, жалкий пес, будет моим трофеем. Сияние Южного Луча!

Вторая убийственная техника вытянула из Повелителя половину от его максимального запаса сил. Будь не ладен этот убогий кухонный нож! Если бы не он, даже такой странный Рыцарь был бы уже мертв.

Хаджар же, не веря своим глазам, буквально всем своим «я» ощутил как загораются силой одиннадцать одинаковых убийц. Они, одновременно, сделали выпад правым кинжалом-ножом.

В итоге в сторону Хаджара устремилось сразу одиннадцать лучей, сравнимых по силе с тем, от которого он «увернулся» в начале боя.

Не имея больше других вариантов, Хаджар схватился за рукоять Черного Клинка обеими руками. Нанеся рубящий удар, вложив в него мистерии духа Меча и четверть своей силы, он проревел:

— Первый Удар: Летящий Клинок!

Второй раз за вечер волна, высотой в десять, шириной в восемь метров, накрыла собой пространство зала. Внутри неё бушевали сотни драконов, каждый из которых обладал мощью полновесного удара Черным Клинком.

Императорская техника ударила по сплетшимися в единый поток одиннадцати лучам убийцы. Поток стального света толщиной в ладонь вонзился прямо в центр цунами из драконов.

Он пронзил завесу из силы, затем разбил десяток ударов-драконов и, потеряв большую часть силы, пронзил технику Первого Удара, чем доказал, что тоже находился на Императорском уровне.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Ничего удивительного в произошедшем не было. Техника Дархана, благодаря которой, некогда, Последний Король захватил Сто Королевств, предназначалась для сражения с целым войском. Она обладала сокрушающей силой, но силой рассредоточенной в пространстве.

\* \* \*

Повелитель, усилием воли, выставил перед собой щит из своих же копий. Десятеро клонов встали перед ним в ряд. Первую тройку волна драконов даже не заметила. На второй слегка затормозила. Третью, с трудом, но поглотила. Но последний, десятый клон, даже не пострадал.

Хотя, стоило отдать должное этому чудовищному удару — вся стена, что слева, что справа от Повелителя буквально вылетела каменным градом прямо в сад — на спины и головы сражающимся Безымянному и Первобытному зверю.

— А вот и твоя голова и…

Повелитель не договорил.

\* \* \*

Хаджар понимал, что на таком расстоянии не сможет увернуться или уклониться от вражеской атаки. Так что он решил использовать прием, за обучение которому, как и многим другим, заплатил реками собственной крови.

Заложив меч так, будто вернул его в ножны, Хаджар принял нижнюю стойку. Он сосредоточился настолько, то чувствовал, как дрожат около ног мелкие крупицы каменной пыли.

А затем, за мгновение до того, как вражеская техника пронзила его грудь, он сделал настолько быстрый взмах мечом, насколько только позволяло его тело.

А позволяло оно многое.

Волна мистерий прокатилась по залу. Стены и потолок вокруг и над Хаджаром покрылись тонкой сеточкой шрамов.

Черный Клинок, в самый последний миг, на излете широкой, режущей дуги, самым своим кончиком лезвия, ударил в навершие луча-кинжала.

Короткая вспышка, а затем, растерявший еще половину силы, пронзающий луч убийцы буквально «развернулся» на сто-восемьдесят градусов.

Он ударил в грудь ошарашенного Повелителя.

Протащив его несколько метров по полу, оставил неглубокую, колотую рану. Этого было недостаточно, чтобы убить противника, но достаточно, чтобы сократить расстояние.

— Хотел забрать мою голову?! — кулак Хаджара, закованный в латы Зова, врезался губы убийцы.

Превращая их в месиво, разрывая в клочья, кроша и выбивая зубы, он едва не коснулся задней стенки горла.

Хаджар же, наступив ногой на живот противнику, раскрыл ладонь, схватился ею за верхнюю челюсть и, используя всю мощь своего тела, дернул вверх.

Тело Повелителя дернулось в конвульсиях. Фонтан крови оросил уцелевший кусок стены. А Хаджар бросил половину чужой головы в третьего убийцу, который к этому времени еще не успел сбросить оков молний Азреи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 786**

Оторванная Хаджаром половина голову убийцы, лишь подлетев к клетке из молний, мгновенно покрылась белыми огненными всполохами и, обернувшись горсткой пепла, развеялась по ветру.

Воспользовавшись краткой передышкой, Хаджар взял несколько пилюль из пространственного кольца. Закинув их в рот, он мгновенно почувствовал как в центре Ядра взрывается фейерверк заемной, чужой силы.

Она не была такой чистой, как эссенция, которую Хаджар научился получить из Реки Мира после тренировки на Горе Ненастий, но, тем не менее, после схватки с двумя Повелителями, запас энергии Хаджара опустился до той отметки, когда даже Зов поддерживать становилось все труднее.

За эти два года он продвинулся достаточно далеко, чтобы, без затруднений, поддерживать в реальности Черный Клинок в течение целого дня, а доспехи Зова в течении семи минут. Но это с учетом, что он обладал полным запасом силы и тратил их исключительно на Зов и меч.

Увы, в реальной битве, силы заканчивались стремительней, чем можно было себе предположить. В лучшей форме, Хаджар мог применить лишь три Летящих Клинка, после чего упал бы без сил.

Так что энергетические пилюли помогали как никогда. Вот, только, отправляя их в рот, Хаджар едва собственными слезами не умывался. Каждая из таких, чтобы могли восстановить силы Рыцарю Духа, стоило по меньшей мере полторы тысячи имперских монет.

Хаджару становилось не по себе от осознания, сколько реагентов и алхимических ингредиентов он носил на себе в виде дорогущего, но такого бесполезного камзола.

Не самые радужные мысли Хаджара прервал взрыв силы. Трехцветный столп энергии, вырвавшись из груди Повелителя Пиковой стадии, разрушил, наконец, клетку молний.

Он пробил дыру в далеком своде и без того полуразрушенного зала.

Массивные камни полетели на головы гостям.

Хаджар уже собирался рассечь глыбу, падающую прямо на него, но не успел. Алый, рябой росчерк меча разбил кусок породы на каменный град.

— Что ты здесь делаешь?! — гаркнул Хаджар.

Рядом с ним стояло размытое, зеленоватое пятно. Проклятый Том Динос, вооруженный кухонным ножом, решил поиграть в героя.

— Помогаю тебе, простолюдин, — едва ли не сплюнул Динос. — Этот Повелитель будет посильнее тех, с которыми ты сейчас бился.

— С чего ты…

Будто в подтверждение слов Тома, вокруг последнего Повелителя закружился вихрь силы, а когда тот спал, то убийца стоял закутавшись в плотные, но легкие одеяния. Простая, с виду, ткань, обладала крепостью Императорского артефакта. И, вряд ли, она уступала той же латной броне.

— С каких пор, — прорычал Хаджар. — Зов Императорского уровня использует каждый второй боец!

Разумеется, это было не так. Но, тот факт, что в данный момент во дворце правителя Дарнаса находилось четверо адептов с мощным Зовом, уже делало эту битва необычной.

Если, в принципе, можно было назвать «обычным» покушение на Его Императорское Величество.

— Дарнасские собаки! — убийца скрестил руки. Между его пальцами были зажаты обломки ножей для колки льда. Острые спицы, чем-то напоминающие когти. — Всех вас мы повесим на ваших же кишках! Ваших женщин будут любить солдатня до тех пор, пока не разорвут на двое, а детей мы заставим счищать дерьмо с подков коней!

— А он знает толк в оскорблениях, да Том?

— Ты сумасшедший, варвар, — Динос выставил перед собой нож в той же манере, как если бы держал меч. — Ты понимаешь, что он нас убьет?

Хаджар никак не ответил на встречный вопрос. Он и сам прекрасно понимал, что одно дело биться с практически безоружным, не защищенным доспехами Повелителем, который не мог использовать больше четверти от своей настоящей мощи и, совсем другое дело — с таким противником, который стоял перед ними сейчас.

Убийца же не стал понапрасну тратить время. Закончив с угрозой, он высвободил свою силу.

Шторм острой, пронзающей энергии, пропитанной мистериями Духа Метательного Ножа уровня Оружия в Сердце, накрыл собой зал.

Прозвучали десятки вскриков Рыцарей Духа. Многие из них, раненные и пронзенные эхом чужой силы, упали на горячий от пролитой крови пол.

Даже крепость энергии, сооруженная корпусом стражи Императора, покрылась сеточкой мелких трещин и пробоин. Один из защитников захрипел и упал на пол.

Форт из энергии не исчез.

Стоило только воину упасть, как его мгновенно затащили внутрь «крепости», а сами ряды стражей сомкнулись и восстановили защиту.

И все это лишь от простого высвобождения силы…

Правду говорили, что Повелители Пиковой стадии, на ровне с Безымянными, стояли на вершине могущества Семи Империй.

— Есть план, Динос?! — Хаджар рассек воздух мечом. С лезвия Черного Клинка сорвалось полотно тьмы. Растягиваясь по залу, пропитанное мистериями Меча уровня Оружия в Сердце, оно смогло отсечь волну силы Повелителя.

Но, дрожа под вражеским давлением, вряд ли пелена устоит еще хотя бы несколько секунд. И, стоило понимать, что Хаджар использовал меч, а убийца — лишь голую волю.

Если бы противник был бы вооружен даже простенькими метательными ножами, а не лезвиями для колки льда — они оба, Том и Хаджар, были бы уже дважды мертвы.

— С чего ты вдруг спрашиваешь меня?! — перекрывая гул двух схлестнувшихся сил, прокричал Динос.

— Ну это ты бросился сюда с идеей помочь мне, а не я!

— Могу и уйти!

Хаджар выругался. Том засмеялся. Может у юноши так нервы отходили? Или за два прошедших года он двинулся головой?

Мало ли что там произошло с младшим наследников Хищных Клинков, после того как он провалил единственное поручение главы клана — принести сердце Ана’Бри.

Пелена Хаджара, как тот и предполагал, не выдержала. Растерзанная на сотни лоскутов, она разлетелась в разные стороны. Надрезая камни, оставляя глубокие порезы на телах гостей.

Кто-то из дворян, нащупав выход в сад, бросился было к воздуху свободу, но тут же сгорал в яростной битве Азреи и Безымянного адепта.

У Хаджара не было времени прислушиваться к отголоскам сражения зверя и воина. Но даже так — он ощущал на себе каждое их столкновение.

Битва уровня Азреи и Безымянного приводила в беспокойства сами потоки энергии в Реки Мира, так что не заметить её было невозможно.

— Ты сможешь использовать Меч Грома?!

Хаджар сделал мощный рубящий удар. Черный Клинок едва не коснулся пола, а перед Хаджаром и Томом возникла фигура созданного из тьмы и мистерий дракона. Она расправил крылья и окутал ими двух адептов.

Этот прием Хаджар «создал» на Горе Ненастий и на данный момент он являлся его лучшей защитой.

— С этим-то огрызком?! — Том помахал перед глазами у Хаджара.

В этот момент по крыльям дракона ударила очередная волна силы. Они прогнулись, задрожали, а внутрь, оставляя за собой отверстия черноты, пробились лучи невероятной пронзающей силы.

Один из них пролетел всего в миллиметре от лица Диноса.

— Хорошо! Хорошо! — вокруг Тома вскипели алые всполохи молний. Они не были настолько мощными, как у Азреи, но впечатляли насыщенностью мистерий меча. Даже с учетом, что Том был вооружен всего лишь кухонным ножом. Эти два года парнишка явно тратил не на выпивку и шлюх. — Снимай свою технику!

— Уверен?

— Да! Давай отправим этого ублюдка к праотцам!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 787**

Последняя ступень тренировки в технике медитации «Пути Среди Облаков». Момент, когда Хаджар увидел её границы, был не то чтобы пугающим, а скорее нервирующим.

Примерно так же, как обычного человека нервирует событие, которое он знает, что неизбежно наступит, но при этом находиться где-то далеко в будущем.

Но будущее, однажды, превращается в настоящее. И событие, рано или поздно, со всей тяжестью опускается на плечи человека, считавшего дни свободы до момента, как его закрутит омут проблем.

Хаджара закрутило.

Закрутило и потянуло на дно.

Он понятия не имел, что будет дальше. Ведь на этой тренировке — двадцать семь Ядер летающих зверей стадии не ниже Короля и пыльце древнего клевера заканчивался том, переданный ему Травесом.

И, что-то подсказывало Хаджару, что перейти на другую технику медитации для него будет смертельным испытанием. Даже простому адепту было непросто перейти с одной, на другую технику медитации. Именно поэтому так ценились те, что могли привести к наивысшим ступеням развития.

Каждый подобный переход с одной техники на другую был сопряжен с невероятной, по силе и разрушительности, отдачей.

И это среди простых людей.

Хаджара же простым, даже при всем желании, назвать было нельзя.

Переживет ли он вообще подобный трансфер?

Об этом Хаджар пока не хотел задумываться. Все, на чем были сосредоточены его мысли — попытка выжить, уцепиться за реальность, не более, но и не менее того.

Черный Клинок, пронзивший яйца Стальной Птицы пожирал суть нерожденных птенцов. Хаджар, позволяя оружию пиршествовать, насыщал себя энергией из Ядер зверей.

Каждое из них содержало в себе тень той мощи, которой обладал его владелец. Так же Хаджар, разом потянувшийся к энергии всех этих существ, оказался один, против двадцати шести зверей от Короля и выше.

Вооруженный лишь волей, принявшей форму меча, он сражался с ними вновь и вновь. Их крылья, когти, клювы, пасти и даже жала, били его душу. Терзали сознание.

Ни один монстр, даже после своей смерти, не был готов добровольно проститься с частичкой собственной души.

Одно дело — убить создание и вырезать из него Ядро. Совсем другое –извлечь из этого Ядра энергию и использовать её в своем развитии.

Не даром в Империи считалось, что лишь бедняки и самоубийцы использовали в тренировках необработанные алхимиками, Ядра монстров.

Душа Хаджара, борющаяся с осколками такого количества тварей, постепенно покрывалась ранами. В реальности это выглядело так, как если бы чужая, звериная сила, вытекала из его энергетического тела. И её разноцветные, густые потоки, смешивались с черной и красной кровью.

Постепенно гнездо окрашивалось во что-то бурое и неприятное.

Запахло смертью.

Но Хаджар не сдавался.

Раз за разом он обрушивал свою волю на этих монстров и, отрезая от осколков их душ небольшие кусочки, с жадностью их пожирал.

И, чем больше он насыщал ими свое опустошенное и очищенное Ядро, тем сильнее становился. Его душевные и физические раны, открываясь в одном месте, в других постепенно затягивались.

Кожа Хаджара приобретала все более смуглый, родной оттенок, а мышца наливались силой.

Спустя несколько мгновений, в мире души затянувшихся на месяца, Хаджар полностью поглотил энергию всех Ядер.

Очередной шаг по узкой полосе между жизнью и смертью был сделан и оставлен позади. Но впереди еще лежал теряющийся за горизонтом путь.

Путь, который начинался поглощением пыльцы клевера и заканчивался энергией нерожденных птенцов. Свиток техники «Пути Среди Облаков» говорил, что чтобы подняться в небо, душа и сердце должны быть крепче стали, иначе их собьют с пути ветра.

Но при этом тела, как физическое и энергетическое, должны быть легче перышки, иначе можно провалиться в облака и разбиться о твердь.

Все предыдущие ингредиенты и тренировки в этой медитации, укрепляли суть Хаджара. Они делали его крепче, чем сталь и прочнее, чем камень. Но теперь пришло самое трудное — стать легче.

Легче перышка.

Только так он смог бы подняться в лазурную высь и пройтись по облаку. Стать быстрым, как ветер и внезапным, как гроза.

Так говорила техника, оставленная ему Травесом — достопочтенным предком.

Двадцать семь Ядер летающих монстров должны были сделать энергетическое тело Хаджара легче пушинки, но Черный Клинок пока еще не закончил свой пир и Хаджару не хватало толики энергии, так что он решил сперва заняться телом физическим.

Что может быть легче, чем пыльца, которую разносят на своих крыльях насекомые? И что может быть могущественнее, чем пыльца древнего символа удачи, которому люди целыми эпохами отправляли свои молитвы и пожелания, на листьях которого загадывали самые сокровенные желания.

Хаджар, очередным усилием воли, разрушил ту тонкую пелену, что отделяла его от цветка, росшего под основанием гнезда.

Стоило ему это сделать, как целый столп пыльцы вырвался в небо и начал кружить по вихрящемся вокруг потокам ветра.

Техника, предназначенная для молодых драконов, гласила, что тренировку следует проводить с пыльцой трехсотлетнего четырехлистного клевера, в количестве, не превышающим вес двух конских волос.

Вокруг же Хаджара кружило столько пыльцы куда более древнего растения, что если сложить её вместе, можно было получить вес трех, а то и четырех унций.

Столько, пожалуй, и целый конский хвост не весил.

Раскинув руки в стороны, Хаджар открыл на распашку все свои энергетические «врата». Потоки силы Реки Мира, внутри которых содержались звезды энергии пыльцы. И с каждой такой звездой, прошедшей сквозь «врата», Хаджару казалось, что внутри него взрывалось пылающее солнце.

Солнце, которое он постепенно разматывал на тончайшие золотые нити. И это нити он отправлял внутрь собственных вен и артерий. Те, расщепляясь внутри на мельчайшие крупицы энергии, прожигали его тело.

Они, будто вирус, прикреплялись к каждой молекуле его тела, вызывая ощущение, будто Хаджар не просто горит, а плавиться изнутри.

Для кого-то другого такая боль стала бы невозможной, но Хаджар уже привык. Более того, он даже не считал это самым жутким из того, что испытывал за свою жизнь. Причем даже не в первой тройке.

Спустя некоторое время, он смог поглотить уже почти три четверти от энергии, которую могла предоставить истлевающая пыльца.

Хаджар, с каждым ударом сердца, чувствовал, как его тело становиться не только легче, но и быстрее. Учитывая, что все это время он сидел неподвижно, то ощущение было каким-то иррациональным и практически невозможным.

— Последний рывок, — прокряхтел Хаджар.

Черный Клинок к этому моменту сиял самой чернотой. Он поглотил всю энергию из нерожденных птенцов, оставив внутри стальных яиц даже не мумии, а зыбкий прах. Но, следуя воле Хаджара, не переработал эту силу, а сохранил внутри себя.

И, как только Хаджар пожелал, вся эта энергия целой вселенной обрушилась на него.

Вселенной, которую он никак не ожидал. Вселенной, внутри которой сосредоточилась вся сила трех нерожденных созданий.

Закричав не сколько от боли, сколько от ужаса осознания того, о чем он даже не мог подумать, Хаджар оказался один на один с безграничным количеством возможностей, которые так и не постигли эти птенцы.

Одно дело поглощать сформировавшуюся энергию зверя или человека, который прошел свой жизненный путь и прошлое которого было «высечено в камне» и совсем другое…

Совсем другое дело пожирать весь, до капли, жизненный потенциал того, кто еще не родился. И, следовательно, обладал безграничным количеством возможностей. И каждая из этих возможностей выглядела во вселенной будущего птенцов целой галактикой событий.

Хаджар, сперва раздавленный этой невероятной силой, распластался по дну гнезда.

Лишь однажды он ощущал такую мощь — когда коснулся сердца Ана’Бри. А теперь ему предстояло не просто поглотить всю эту мощь, но и изменить и переработать её себе на пользу.

С трудом, испытывая невероятной давление, Хаджар вернулся в позу лотоса.

\* \* \*

Орун, скрестив руки на груди, стоял на одной из самых высоких точек Горы Ненастий. Он наблюдал за тем, как его ученик медитировал в гнезде Стальной Птицы. Правда, видят боги, происходящее сложно было назвать медитацией.

Во всяком случае, за все прожитые века, Орун никогда не видел подобного.

Никогда он еще не видел, чтобы Небесный Солдат, пытающийся прорваться на ступень Рыцаря Духа, мог создать подобное давление силы.

Даже на расстояние в десять километров, Орун ощущал как на него накатывают волны силы.

— Демон кастрированный! — выругался Великий Мечник.

Одновременно с нечеловеческим ревом, громом прокатившимся в небе на Горой Ненастий, куда-то в сторону космоса устремился столп черной, с синими прожилками, энергии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 788**

Сфера из черных крыльев дракона дала трещину. Яркий, алый свет, настолько резкий и насыщенный, что, как и прежде прямые удары Хаджара, он смог ненадолго рассечь волшебную тьму.

— Меч Бога Грома! — проревел Динос.

На миг простой кухонный нож, который он сжимал в руках, вытянулся и приобрел форму меча. Меча, выкованного из кровавой молнии.

Зал рассекла алая вспышка. Вспышка, которая выглядела как закованная в латы рука, сжимавшая тяжелый, искрящийся клинок.

Она со всей яростью рубанула по груди убийце.

Хаджар должен был отдать должное Тому, младшему наследнику клана Хищных Клинков — в миг удара техника явно преодолела планку техники Небесного Уровня и приблизилась к рангу Императорской.

Повелитель принял технику, в которую Том вложил все, без остатка силы, благодаря чему смог нанести её почти с той же силой, как если бы держал меч.

Убийца скрестил перед собой свои импровизированные метательные ножи. Рука и меч из молний ударили по ним и… рассыпались горячими, жгучими брызгами. Дождем пролившись по земле, они стали ковровой дорожкой, по которой уже мчался Хаджар.

За его спиной вновь раскрылось темное драконье крыло. Вихрь силы взорвал под его ногами камень. Сам же он, превращаясь в черного Хозяина Небес, мчался на скорости, с которой не могли двигаться даже Рыцари Пиковой стадии.

Его меч сверкнул хищным клыком. Разрывая собственную глотку звериным ревом, Хаджар, резко остановившись вплотную к Повелителю, отсек наискосок.

Следом за его клинком потянулась волна черной силы. Загремел трескающаяся кладка на полу. От одного лишь взмаха Хаджар и его противник разом оказались на дне впадины, глубиной в несколько ладоней.

Слева и справа от них разлетелись волны черного эха. Они, пробив стены, двумя полотнами выстрелили внутрь прекрасного сада.

На расстоянии в многие сотни метров, они сметали беседки, испаряли воду в ручьях и превращали в труху красивейшие деревья и цветочные кусты.

И все это — лишь эхо от истинной мощи Хаджара. Вся его сила, с самого начала нескончаемой битвы длинною в жизнь, была сосредоточена именно в ближнем бою.

Хаджар, если надеялся победить, не должен был выпускать из противника на расстояние, большее,ч ем позволял покрыть Черный Клинок.

Специализирующийся на средней дистанции, Повелитель, защищенный зовом, не испытает ровным счетом никаких трудностей.

— Слабо, — убийца не повышал голоса, но Хаджар, даже сквозь рев собственного удара, смог расслышать это снисходительное слово.

Черный Клинок, который должен был ударить прямо в грудь Повелителю, внезапно рассек пустоту. Целый шлейф слившихся воедино разрезов срезал часть потолка и рассеялся где-то под самым куполом.

В небе все так же крутился древний артефакт-иероглиф, а убийца, который недавно стоял вплотную к Хаджару, оказался в десяти метрах.

И то, что рассек Хаджар, было лишь его остаточное изображение.

Убийца двигался настолько быстро, что даже глаза Хаджара не могли за ним уследить!

А затем Повелитель сделал неуловимое, легкое движение рукой. Взрыв воздушной волны, который последовал за этим, поднялся белым маревом. Он разметал осколки многотонных глыб. Он поднял в воздух тела погибших дворян и разорвал их в кровавом месиве.

А затем из центра этого жуткого катаклизма вылетела ледяная игла. Пролетая с невероятной скоростью, она оставляли позади себя целую россыпь холодных кристаллов.

Падая на пол, они поднимались и расцветали острыми, но прекрасными цветами.

— Тропа Ледяного Цветка! — произнес Повелитель.

Хаджар, как и прежде, занес Черный Клинок так, будто убрал его в ножны. Вновь, на пределе возможностей, он попытался отразить нож обратно в Повелителя, но не успел. Тот двигался намного быстрее, чем Хаджар мог себе представить.

Простой обломок ножа для колки льда, слабый артефакт, не предназначенный для сражения, в руках Повелителя оказался смертоносным оружием.

Вонзившись в грудь Хаджару, пробив собой доспехи Зова и на добрых три сантиметра погружаясь в плоть, он оторвал Хаджара от земли.

Роняя за собой ледяные капли, поднимающиеся прекрасными цветками, удар Повелителя пронес противника с десяток метров по воздуху, а затем пригвоздил к стене.

Хаджар попытался было вырвать снаряд из груди, но понял, что не может даже пошевелиться. Стоило ему врезаться в стену, как «кинжал» мгновенно взорвался россыпью тех самых ледяных капель.

Падая на броню Зова, они пускали внутрь столь же пронзающие, как сам кинжал, ледяные корни. Пробивая плоть, заставляя ту покрываться ледяными «ожогами», корни проходили сквозь стену.

Спустя мгновение, Хаджар уже покрылся десятками острейших ледяных цветков, которые держали его настолько крепко, что тот и рта открыть не мог.

Том же, судя по изображению нейросети, лежал на полу без сил. Вряд ли он пребывал в сознании.

— Брат! — донесся крик из глубины зала.

— Ты бился достойно, Дарнасский пес, — Повелитель уже крутил в пальцах второй снаряд. — Ты сможешь достойно встретить праотцов. Тропа Ледяного Цветка!

И уже вторая белая вспышка рассекла пространство. У Хаджара не было никакой возможности защититься от удара.

Эйнен, наверняка уже призвавший Теневую Обезьяну и Зов, не успевал защитить своего друга.

Наверное, убийца был прав.

Рыцарь Духа Начальной стадии в одиночку отправивший к праотцам двух Повелителей Пиковой стадии? Человек, который защитил Императора?

О нем веками будут слагать песни и…

Хаджар заревел. Его нечеловеческий, звериный рык сотрясал стены. Напрягая все мышцы, пуская по телу разряды кристально чистой эссенции силы, Хаджар заставлял ледяные цветки постепенно трескаться.

— Невозможно, — прошептал убийца.

Ни один Повелитель не мог сбить собственными силами оковы Тропы Ледяного Цветка. А этот простой Рыцарь заставил их потрескаться?

Какой же невероятной силой он обладал?

Благо, мир, в частности — Ласканская Империя, этого никогда не узнает.

Второй кинжал уже вонзился в грудь Рыцаря и…

Ревущее фиолетовое пламя, заполонившее на мгновение половину зала, заставило исчезнуть и испариться все ледяные цветки, что расцветали вокруг.

Второй удар Повелителя так и не достиг цели.

— А как насчет подраться с кем-то из своей собственной лиги, Ласканский выродок?!

Хаджар, потративший почти все силы на последнюю попытку уцепиться за угасающую жизнь, с недоумением узнал голос.

Голос, принадлежащей фигуре в балахоне, которая встала перед ним –скользнувшем со стены и упавшем на пол.

— Наставник Макин? — прохрипел Хаджар.

С него слетел Зов, а Черный Клинок вернулся обратно внутрь души.

— Ты хорошо сражался, младший ученик, — произнес, не оборачиваясь, сильнейший маг школы «Святого Неба». — Прости, что я немного задержался.

С этими словами он сделал несколько пассов руками. Вокруг него вспыхнул десяток волшебных рун и иероглифов. Слившись вместе, они образовали магический круг из которого, пронзая уши тонким «Кья» вылетела громовая птица.

Хаджар никогда прежде не видел, чтобы кто-то сложил с такой скоростью заклинание уровня Императорской техники. И уж точно он не видел прежде боевого заклинания такой мощи!

Птица, мгновенно уничтожив уже изрядно надоевшую волшебную тьму, врезалась в огромный ледяной цветок, внутри бутона которого спрятался убийца.

Разбив вражескую защитную технику, она ударила в грудь убийце. Тот сделал несколько шагов назад и сплюнул кровью.

Позади его спины взорвалось торнадо из желтых молний. Они окончательно разрушили те остатки стены, которым повезло уцелеть за прошедшие несколько минут.

Макин взмахнул рукой и разом вспыхнули магические огни внутри зала. Тьма окончательно исчезла, открывая вид на последствия хаоса, который здесь царил.

Макин взмахнул рукой второй раз и теперь не просто десятки, а сотни волшебных символов закружили вокруг него.

— Ни одна Ласканская шваль, — гремел его голос. Вокруг бушевали стихии. Многоцветные лед, пламя, ветер, вода, молнии и сталь, принимая самые разные формы и очертания, подчинялись воле мага ступени Повелителя. — Не смеет ступать по моей родине! Ярость Природы!

И если раньше людей ослепляла тьма, то теперь сложно было что-то различить из-за яркого, белого света. Именно так выглядело эхо от невероятного по сложности и силе заклинания, которое Макин смог создать всего за несколько мгновений.

Хаджар и подумать не мог, что тихий Наставник обладает такой мощью!

Когда пропал белый свет, то на том месте, где только что стоял защищенный Зовом Повелитель, осталась лишь глубокая впадина.

Впадина, которая протянулась под землю на глубину, если верить нейросети, почти в километр.

— Спас…

Хаджар не успел договорить.

Его сердце пропустило удар.

Он, вновь обретя способность видеть, повернулся в сторону сада. Там, смеющийся, потрепанный, но живой Безымянный, стоял напротив лежащей на земле, тяжело дышащей Азреи.

Окровавленная, с обнаженными местами когтями, сломанными лапами, они все еще пыталась дотянуться клыками до противника.

Убийца, продолжая смеяться, замахнулся кулаком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 789**

— Слабак, — прозвучало где-то в вышине.

Мир вокруг замер. Стало настолько тихо, что было слышно не только как упали капели крови, но и само их падение.

Ни один адепт, будь он Рыцарь или Повелитель, не могли пошевелиться. Даже Макин, познавший Королевство Магии, не мог пошевелить и пальцем.

Хаджар заметил отблеск ненависти и зависти в слегка темноватых глазах Наставника Макина.

Запахло жаренным мясом, продажными женщинами, животным сексом, сталью и кровью. Причем последними — больше всего.

Хаджар прекрасно знал, кому принадлежит этот запах.

Рядом с ним, скрестив руки на могучей, покрытой шрамами груди, возвышался Великий Мечник Орун. Второй раз в жизни Хаджар видел, как тот полностью высвобождает свою ауру, пропитанную столь могучими и глубокими мистериями, что сама попытка движения, даже будь оно возможно, казалось адептам чем-то невероятно смертельным.

Все вокруг обернулось мечом. Мечом Оруна. И каждый, кто оказался поблизости от Великого Мечника, находился внутри этого меча. Даже не на кромке лезвия, а непосредственно внутри.

Пока что меч Оруна лежал в ножнах — находился в состоянии покоя. Точно так же, как в состоянии покоя пребывало все вокруг.

Кулак Безымянного убийца, который лишь бешенно крутил глазами, застыл в паре сантиметрах над головой окровавленной, израненной Азреи.

Первобытный зверь билась достойно. Она даже смогла ранить своего противника. Но, находясь на первой стадии, располагая «лишь» потенциалом Повелителя Пиковой стадии, она оказалась недостаточно сильна, чтобы одолеть Безымянного.

— Ваш приказ, мой генерал, — голос Оруна был абсолютно ровным, но Хаджар прекрасно знал, какие именно отношения связывали двух сильнейших мечников Дарнаса.

— Разорви его, — прогремел величественный, полный мощи и власти, бас Императора. — мой верный пес.

А еще, Хаджар знал, отчего Орун так ненавидит собак.

Широкая, хищная, в чем-то даже нечеловеческая улыбка, исказила лицо Оруна. Он сделал первый шаг. Всего-лишь простой, обычный шаг. Он даже меча не обнажал.

Один шаг — и цунами силы распространяются вокруг. Они с легкостью крушат и испаряет камни, которые выдержали и уцелели в недавней битве.

Следующий шаг и небо над столицей окрашивается сталью и белой молнией. Гремит гром такой силы, что трескаются и осыпаются разноцветной пылью витражи.

Третий шаг и тысячи деревьев во всем прекрасном императорском дворце оборачиваясь грудой трухи и щепок. В небо понимается целые океан из листьев и скошенной травы.

Орун вытягивает перед собой ладонь и на неё опускается простой, маленький листочек. Величиной не больше монеты, он выглядит таким безмятежным и не опасным.

Сердце Хаджара пропускает удар.

Он знает, что собирается сделать Орун…

Великий Мечник делает четвертый шаг. Белая молния, толщиной с замковую башню, с ревом спускается с небес. Ударив по куполу и заставив Императора покачнуться и украдкой утереть выступившую на уголках губ кровь, она растекается тоннами живого пламени.

В саду становиться так же светло, как если бы была не ночь, а ясный, безоблачный полдень.

Пятый шаг и весь мир вокруг превращается в меч. Каждый из адептов понимает, что его жизнь находится в полной власти Оруна. Тому не нужно обнажать меча, не нужно совершать удара или применять техник, будет достаточно лишь одного желания.

Одно желание и несколько тысяч гордых адептов, от Рыцаря Духа до Безымянного, умрут.

Такова была мощь Истинного Королевства. Королевства, которое Орун развивал на протяжении десятков веков. Которому посвятил всего себя.

Полностью.

Без остатка.

Это было совсем не та жалкая пародия, ущербный, начальный вариант Королевства, которым владели другие адепты. Нет, это была неподдельная, истинная мощь.

— Ласканец, — Орун, зажав лист между указательным и безымянным пальцем, наставил его на Безымянного. — Я хочу чтобы ты знал, что это буду я, кто зальет твою страну кровью, — а затем, куда громче, так, чтобы услышали все присутствующие в зале, он добавил. — За каждого погибшего Дарнасца, я отплачу Ласкану десятью тысячами его сынов и дочерей! За каждый разрушенный дом, я уничтожу город! За каждый плач ребенка, я пролью океан слез! Это говорю я — Орун! Цепной пес Дарнаса!

Орун разжал пальцы. Порыв ветра подхватил листок. Он закружил его, а мгновением позже выбросил в сторону Безымянного.

Хаджар увидел в глазах убийцы дикий, первобытный, животный ужас. Только сейчас Безымянный понял, кто стоял перед ним.

Но было уже поздно.

Смерть занесла свою косу.

Один лист превратился в десять. Десять в тысячу. Тысяча в мириад. Мириад листьев стеной прошел сквозь Безымянного.

А затем зеленая завеса исчезла. На землю падал лишь один, невредимый листок. С его кромки стекала маленькая капля крови.

Безымянного нигде не было. Исчезло его влияние на потоки Реки Мира, пропала аура. Лишь легкое послевкусие смерти столь могучего адепта до сих пор висело где-то в воздухе.

Орун уничтожил его один единственным листком.

Такова была сила Великого Мечника.

Человека, который мог заменить целую армию.

Человека, сердце которого было так же разбито, как зал за его спиной.

Кроме Хаджара этого никто не видел, но во взгляде Оруна не было ни радости ни азарта, лишь тень сожаления и даже скорби.

Когда подул ветер — Оруна уже не было на месте. Только завеса белой дымки, оставленной от, все же пробившей купол, белой молнии.

Император прикрыл рот ладонью — никто не должен был видеть, как кровоточит Его Императорское Величество. Существо, стоявшее, для простого народа, наравне с богами.

А боги, как известно, не кровоточат…

— Азрея, — прошептал Хаджар.

Он потянулся к своей верной спутнице, но, сделав еще одно движение, все же уступил крепнувшей тьме. Его сознание унеслось в мягкий, теплый мрак. Совсем не такой, что стоил жизням десятков адептов.

Все вокруг стихло. Мир вновь застыл. Но уже не из-за силы Оруна. Нет. Он остался стоять на месте, лицезря последствия второй атаки Ласканцев на столицу.

Если в первый раз они ударили в её сердце, в её будущее — молодежь аристократии, то теперь ранили саму душу.

Прекрасный императорский сад, который веками служил вдохновением и музой для множества поэтов, бардов, менестрелей и художников, теперь выглядел укрытыми пылью времен руинами.

Исчезли редкие деревья, семена которых привозили из самых отдаленных уголков Дарнаса и за которыми так бережно и заботливо, будто за родными детьми, ухаживали садовники.

Дорожки, вымощенные драгоценными и редкими породами камней — лишь редкие осколки напоминали об их величии.

Беседки, фонтаны, каналы, пруды, прекрасные, величественные птицы. Все это пропало.

Лишь развалины, укрытые разноцветным покрывалом из сорванных лепестков. Цветочный саван погибшему прошлому.

И на фоне этого в воздухе застыло всего одного слово.

Слово, которое у всех вертелось на языке. Слово, которое глубоким шрамом въелось в сердца лицезревших развалины адептов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 790**

Хаджар стоял посреди, как ему сперва показалось, бескрайнего пространства, сотканного из всевозможных оттенков тьмы.

Начиная от сумерек, в которых ютятся нежные влюбленные, робко сжимая руки друг друга, до мрака, в котором роняет слезы мать, держа в руках промокшую похоронку, лишившую её надежды на возвращение сына.

Присмотревшись, Хаджар понял, что на самом деле он стоят на поверхности черного, переливающегося на свету (источника которого не было видна), озера. Такого большого, что его можно было спутать с целой вселенной.

Вселенной, лишенной звезд.

Безжизненной, пустой и холодной.

Хаджар поежился.

Последним, что он помнил, было то, как он потянулся за энергией трех нерожденных птенцов. Собственно, именно в этот момент на него и обрушилась вселенная. Но в той существовали целые галактики, здесь же…

— Эй! — Хаджар отчаянно замахал рукой. Впереди он увидел фигуру в черном балахоне. — Постой!

Хаджар сделал шаг, но озеро, обернувшееся холодной смолой, не хотело его отпускать. Хаджар словно прилип к одному месту. Он не мог сдвинуться, не мог оторвать ног от поверхности озера из смолы.

— Постой! — закричал он во всю мощь легких. — Кто ты?

Черная фигура продолжала стоять где-то около самого горизонта.

— Кто я?

Хаджар не смог даже отшатнуться. Лишь успел побороть секундный порыв заслонить лицо руками.

Перед ним, почти вплотную, блестел покрытый чем-то вязким и темным, простой капюшон. Его явно валяли в земле, он пережил множество дождей, часто бывал чищен от дорожной пыли.

Он повидал немало и еще о большем мог рассказать.

В одном лишь этом капюшоне содержалось больше воспоминаний и знаний, чем некоторые люди наживают за всю свою жизнь.

— Кто я? — повторила фигура, лишь мгновение назад стоявшая где-то на самой грани видимости. — Скажи мне, Безумный Генерал, кто я?

— Твой голос, — Хаджар хотел было дотронуться до капюшона, но не смог поднять руки. Он, внезапно, понял, что путы черной смолы дотянулись до его рук. Крепкими веревками они связали его и оставили стоять, слегка покачиваясь и ничего не понимая. — он кажется мне знакомым…

Фигура отвернулась.

Она сделал несколько шагов и уставилась куда-то себе под ноги. В бесконечность оттенков тьмы, плескавшихся внутри смоляного озера.

— Что ты видишь вокруг себя, славный генерал? — спросила фигура.

— Тьму, — ответил Хаджар.

Фигура издала звук, похожий на печальный смешок. Если бы, конечно, мертвецы умели смеяться. В том, что большинство из них делали бы это печально, Хаджар не сомневался.

Как говорил один из великих — не страшно, что человек смертен. Страшно, что он внезапно смертен…

— И только? — край плаща, закрывавшего фигуру, отодвинулся. Будто крыло раненной птицы он указал на озеро. — Приглядись, Хаджар Дархан, Северный Ветер, что ты видишь?

Хаджар, сам не понимая зачем ему это, вгляделся в озеро смолы. Он, как мог, всматривался в переливающуюся тьму. Если человек никогда сам не вглядывался в бездну, он никогда не поймет тех, кто это делал.

Всматриваясь в свет, ты ощущаешь легкость и радость. Твой взор ни что не задерживает. Твоя душа с легкостью устремляется вперед.

Свет — он простой и понятный. В нем нет оттенков. Он либо есть, либо его нет.

Даже серый цвет — это уже не цвет, это лишь оттенок тьмы.

Тьма же многогранна. Она сложна. И она есть всегда. Когда светит свет, то он лишь покровом укрывает терпеливую тьму. А она, спокойно и уверенно, ждет под его давлением ибо свет, когда-нибудь, отступит — тьма же будет вечна.

Когда ничего не было — тьма уже безраздельно царствовала.

Когда все исчезнет — тьма вновь станет единовластной, одинокой царицей небытия.

Что твой свет, без моей тьмы — говорил один из великих.

Он тоже вглядывался во мрак. Мрак собственной души.

Точно так же, как это сейчас делал Хаджар. И, может, тот великий, сумел таки отыскать в собственной бездне тот спасительный лучик, который нитью спустился к нему во мрак и вытянул к свету. Теплому, простому и такому родному.

Хаджар этого лучика не видел. Когда он вглядывался во тьму, то даже своего отражения не мог рассмотреть. Лишь кружащийся мрак, которой лишь изредка становился светлее.

— Ничего, — честно ответил Хаджар.

Фигура в плаще опустила свое израненное крыло.

— И я — ничего, — ответила она.

— Кто ты? — спросил Хаджар.

— А когда-то, — продолжила, будто не замечая вопроса, фигура. — Здесь не было ни света, ни тьмы, славный генерал. Лишь бесконечные просторы лазури. И я парил в них. Свободно. Мои крылья были сильны и прочны. Их несла вперед мечта.

Мечта…

Да, когда-то Хаджар мечтал. Это было давно.

Сперва, когда он был прикован к постели в далекой, кажущейся глупым сном, мифической стране под названием Земля.

Кажется, она называлась планетой. Единственной, в бескрайней вселенной, где существовала жизнь.

Интересно, когда Хаджар, не засыпая в звездные ночи, поднимал взор к космосу, то там, где-нибудь на далекой звезде по имени Солнце, опаляющую израненную, как плащ незнакомца, Землю, кто-нибудь смотрит на него?

Кто-нибудь мечтает о всем том, что произошло с Хаджаром. Так же, как он, порой, мечтает о том, что…

А когда он в последний раз мечтал?

Может быть лежа в окопе о том, чтобы пушечное ядро ударило куда-нибудь в другое место? Была ли его мечта сильнее другой, такой же, но принадлежащей менее везучему солдату.

Или когда он бродил по горячим барханам Моря Песка и вожделел, чтобы следующий оазис оказался не миражем.

Или когда раз за разом бился с бесчисленным множеством врагов в Даанатане, пытаясь понять ради чего, в итоге, он сюда пришел.

Ответ был пугающе прост.

Хаджар не мечтал. С того самого момента, как с его рук исчезли струпья; с того момента как деревянные костыли сменились на крепкие, мускулистые ноги; с того момента как язвы заменили шрамы от бесчисленных сражений.

Хаджар уже больше не мечтал.

Он лишь ставил цели. Достигал их. Карабкался по отвесной стене этого жестокого мира. Карабкался в надежде, что однажды он сможет забраться так высоко, чтобы вместо темного камня, заслонявшего ему взор, открылся вид на бескрайнее небо.

В котором он сможет расправиться крылья. Расправить и полететь. Дотянуться до горизонта и узнать, что же находиться за полосой, в которой небо сливается с землей.

— Я знаю, кто ты, — прошептал Хаджар.

Из-под плаща, похожего на разбитое крыло, показалась морщинистая, покрытая струпьями и язвами, рука.

— Ты забыл меня, славный генерал, — прошептал, теперь уже, знакомец. –Забыл…

Он откинул капюшон.

На Хаджара смотрели ясные, синие глаза. Его собственные глаза. Глаза, небом сиявшие на изуродованном, жутком лице.

В руках уродца появился Ронг’Жа. Хаджар узнал его. Именно благодаря этому инструменту Хаджар выживал те жестокие десять лет.

Десять лет, которые он провел мечтая о небе, нависавшем над его головой. Насмехавшимся над ним своей бескрайней свободой.

Хаджар начал играть. Он играл простую песню. Самую простую из всех, что знал когда-то.

Его пальцы, десятилетиями привыкавшие к мечу, отвыкли от струн. Они резали его пальцы. И капли алой крови, осколками души падали в сгущавшийся мрак.

Хаджар играл так плохо, будто впервые в жизни взял в руки музыкальный инструмент.

Уродец играл так прекрасно, словно его руки были созданы только для того, чтобы извлекать из нескольких струн самые красивые из звуков.

Они играли.

Играли так долго, что само понятие «времени» стало бесполезным, чтобы определить границы этого срока.

А затем уродец исчез.

Он упал внутрь озера из тьмы. И все, что о нем напоминало — разбитой Ронг’Жа. Его база прогнила, струны порвались, колки выпали, а плашки аккордов облупились и потрескались.

— Прости, — прошептал Хаджар.

Он прыгнул внутрь озера из тьмы. В самую его глубь.

В самую глубь собственной души. В её выжженную отсутствием мечты черноту. Каждое движение Хаджара опаляло его.

Оно отнимало у него силы. Оно отнимало у него ноги, заменяя их на деревянный костыли. Отнимало красоту лица, делая его уродливым и страшным.

Вытягивало силу из мышц.

Стирало смуглость с кожи, оставляя после себя жуткие, зловонные язвы и струпья.

Оно отнимало у него сверкающую броню, оставляя лишь старый, видавший виды плащ с капюшоном.

И там, в глубине выжженной души, он увидел маленький, синий огонек.

Он обнял его, прижал к себе и прошептал:

— Прости.

Уродец, спрятавшийся под плащом, прижимал к себе маленького, синего птенца Кецаль. Символ свободы.

Хаджар прижимал к себе собственную мечту.

— Не бойся, — услышал он голос. Свой собственный. — Я всегда буду с тобой. Я — твоя сила. Ты — моя сила.

Птенец расправил крылья. Огромная птица, обняв Хаджара крыльями-покровами, разбивая оковы озера черной смолы, взлетела куда-то в небесный мрак.

И когда они оба покинули эти загадочные глубины души, то к царствовавшему здесь мраку добавилось маленькое пятнышко синего света.

\* \* \*

Когда стих вихрь черной силы, то Орун смог, наконец, разглядеть своего ученика. Хаджар, сидя в позе лотоса по центру гнезда, выглядел как-то… иначе.

И это не было связано с тем, что с его тела пропали все шрамы, что мышцы стали чуть плотнее и крепче, да и сам он казался немного выше и даже красивее, чем прежде.

Нет, просто ученик выглядел более целостным. Будто отыскавшем что-то, что потерял за время своего пути.

Он выглядел Рыцарем Духа.

— Кья, — пронзил небеса клич Стальной Птицы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 791**

Хаджар открыл глаза и улыбнулся. Давненько он уже не просыпался в окружении белых стен, глядя, при этом, на такой же белый потолок.

И, что происходило еще реже, не просыпался он на мягких, теплых перинах. Которые, более того, были не небрежно брошены на холодную, временами еще мокрую землю, а заботливо уложенные на кровать.

— Лазарет, — Хаджар буквально смаковал это слово. — Тебя сложно с чем-то спутать.

— Не думала, что мы встретимся, потомок Дархана.

Хаджар принял сидячее положение настолько резко, насколько только позволяло опутанное бинтами, еще не выздоровевшее тело.

— Где Азеря?

— Кто?

— Тигрица.

— Её забрал с собой Великий Мечник.

Прямо перед ним сидела женщина средних лет. И, видят Вечерние Звезды, она была красива. Её нежное, зеленоватое платье, несмотря на строгость и простоту, сидело на ней ничуть не хуже изысканнейших нарядов из ателье госпожи Брами.

— Вы ничуть не изменились, — как мог, Хаджар изобразил подобие поклона.

— Адепты редко меняются с возрастом, — тетка Доры, лучшая целительница всего Дарнаса, вела беседу не отрывая глаз от ступки, в которой толкла какие-то травы. — А мы — эльфы, еще реже.

— Да, — Хаджар огляделся. — я слышал, что выживете в десятки раз дольше людей.

В лазарете, помимо него, не было больше никого. Учитывая, что нейросеть уже смогла, каким-то образом, собрать данные и выдать, что с момента покушения прошло лишь полтора дня, то подобная пустынность лекарского крыла вызвала подозрения.

— Мы рождаемся в союзе с лесом, потомок Дархана, и несем в себе крупицу его энергии. И даже такая маленькая песчинка жизненной силы позволяет нам со снисходительностью смотреть на время.

— Красиво звучит?

Эльфийка впервые с начала разговора подняла на него свои нечеловеческие, прекрасные, но фальшивые глаза. Хаджар, на Горе Ненастий, уже видел как по-настоящему выглядят эльфы.

Интересно, а Эйнен знал, каким, в действительности, обликом обладала его возлюбленная? Наверное, учитывая его фиолетовые глаза, видящие больше людских — да.

Но, как и любой, кто видит больше остальных, вряд ли Эйнен придавал сколь-либо весомое значение внешнему облику.

— Что именно?

— Снисходительный взгляд на время, — повторил Хаджар. — Я, увы, таким похвастаться не могу.

Они какое-то время молчали. За витражем, что свидетельствовало о том, что Хаджар все еще пребывал в замке-дворце Его Императорского Величества, пели птицы. Наверное, уже обживали руины, оставшиеся после нападения на Ласканцев.

— Прошло уже больше трех лет…

— Заговорщиков вычислили или…

Начав говорить хором, сестра эльфийского короля и Хаджар так же одновременно оборвали сами себя. Это было бы в чем-то даже романтичным, не питай они друг к другу взаимной неприязни.

Она — неприязнь, чувствовалась не просто в воздухе, а в каждом их движении и произнесенном слоге.

— Еще не вычислили, — решила ответить целительница. — Они хорошо замели свои следы. И, к слову, вся столица уже в курсе о произошедшем. Флаги приспущены…

— А значит в курсе и Ласкан.

Эльфийка не удосужилась лишь кивнуть. Закончив смешивать очередные мази, они приказным тоном произнесла:

— Откинься на подушки.

Хаджар послушно выполнил приказ. Улегшись на перины, он внезапно понял, что еще никогда в своей жизни не лежал ни на чем, что было бы приятнее и мягче.

У него возникло ощущение, будто он лежит на облаке и не иначе. А когда дело касалось облаков, то у Хаджара имелся свой, особый опыт…

— Проклятье! — вскрикнул от неожиданности Хаджар.

Мазь, из чего бы она не была сделана, жглась не хуже, чем дыхание Рогатой Саламандры. Твари, с которой Хаджар бился на Горе. Хотя, он ведь просто хотел поджарить на её дыхании немного мяса…

В те времена он еще не понимал, как отличить когда Орун, чтобы ему с нужника не слезать, шутит, а когда говорит всерьез…

— И это Черный Мечник, в одиночку отправивший к праотцам двух Ласканских убийц, уровня Пикового Повелителя?

Хаджар собирался уже ответить что-то едкое, но внезапно понял, что не видел на приеме известную целительницу.

— Не делай такое удивленное лицо, потомок Дархана, — кажется, эльфийка надавила на бинт чуть сильнее, чем требовалось. Хаджар скривился от боли, но стерпел. — Я же сказала — о произошедшем знает вся столица. В том числе и о твоих заслугах.

Хаджар выругался. Только подобной славы ему сейчас и не хватало. Если все на Турнире будут знать, чего ждать от Хаджара, то на эффект неожиданности можно и не рассчитывать.

Да, он не успел применить за время битвы все свои козыри, но теперь, в любом случае, противники будут ждать от него всего, что угодно.

Проклятые придворные сплетни!

— Вам настолько неприятно меня лечить? — сам не зная зачем, решил спросить Хаджар.

— Я лечу потомка Врага, — эльфийка произнесла это так, будто таким образом ответила на все, связанные с процессом лечения, вопросы. — Три года прошло… Яд должен был ослабить осколок души Врага, но… я чувствую, что он стал только сильнее.

— И что это значит?

— Для тебя — ничего. У тебя все так же есть четыре года, — эльфийка задумалась и добавила. — Плюс минус несколько месяцев.

— Плюс минус?!

— В таких сложных вопросах всегда присутствует элемент неточности, –пожала она плечами и, усевшись обратно на стул, продолжила орудовать ступкой.

— Мы, если что, мою жизнь обсуждаем, — проворчал Хаджар. — А в таких вопросах я был бы рад максимальной точности.

— Ты, потомок Дархана, можешь быть рад тому, что я не дала брату тебя убить. И, я все еще жду ответа, почему осколок внутри тебя стал только сильнее?

Хаджар некоторое время сверлил эльфийку взглядом. Он понятия не имел на каком уровне силы она находилась, но подозревал, что в открытом бою «один на один» не будет стоит и пяди её прекрасных волос…

Все же, целители, если они действительно знали свое дело, то умели не только лечить, но и умерщвлять. Причем, порой, ничуть не хуже бывалых убийц.

— Понятия не имею.

— Ты лжешь.

— Я не обязан отвечать на ваши вопросы.

— Обязан! Если не хочешь, чтобы я… — внезапно эльфийка осеклась. Она посмотрела куда-то в сторону, где, по идее, должен был располагаться вход в лазарет. Его, почему-то, всегда сооружали в южной стене.

— Мы можем продолжить этот разговор и позже, — она отложила ступку на прикроватный столик, поднялась, отряхнула платье и, заранее, сделала книксен.

Шестеренки в голове Хаджара закрутились с такой скоростью, что было бы логичным увидеть дым из его ушей.

В момент, когда пропели петли дверей лазарета, Хаджар выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 792**

До этого Хаджар слышал о Императоре Моргане только из историй и басен, которыми барды зарабатывали себе на кусок хлеба.

Ну и еще со слов Оруна, будь он трижды не ладен. Но, учитываю историю, которая свела вместе Великого Мечника и Его Императорское Величество, неудивительно, что Морган, в рассказах Оруна выступает кем-то вроде вселенского злодея.

Бедность? Виноват Морган!

Неурожайный сезон? Виноват Морган!

Подвернул ногу на абсолютно ровной тропе? Все правильно — виноват Морган!

И теперь Хаджар предстояло составить собственное мнение об этом человеке. Хотя, возможно, существо, стоявшее на подобной ступени силы уже сложно было назвать человеком…

Высокий, но в меру, не настолько, как члены клана Вечной Горы. Плечистый и могучий, но в то же время, исполненный стати и чести. Одетый в самые дорогие и красивые одежды, что когда-либо видел Хаджар.

Одни только его башмаки стоили, пожалуй, больше, чем Хаджар смог заработать за два года пребывания на Горе Ненастий.

Моргана, как и положено, сопровождала его свита — члены корпуса стражей, в том числе и сразу три Безымянных (интересно, где они находились во время атаки на замок?!) и многочисленные советники, секретари и пажи.

Среди свиты имелись и женщины. Все, как на подбор, небесной красоты –живое олицетворение похоти и плотской утехи.

Как и любой мужчина, который только что пережил танец со смертью, Хаджар буквально кипел из-за тестостерона.

Так что перед тем, как попытаться выполнить поклон в лежачем положении, он накрыл подушкой начавший подниматься холмик между собственных ног.

Не хватало еще, чтобы тот успел воспрять горой…

Тем не менее, неловкое движение не скрылось от глаз наложниц Императора. Они, как одна, заулыбались и покраснели в своем изысканном притворстве.

Любая из них, Хаджар был уверен, могла бы подарить ему неземное наслаждение и заново лишить его девственности и…

— Так вот каков ученик моего верного пса, — глубокий, воистину императорский бас Моргана, прервал стройный ход мыслей Хаджара.

Мыслей, от которых подушка стала для него слишком… тесной и жесткой.

— Ваше Императорское Величество, — Хаджар поклонился.

Даже когда он стоял на ногах, то делал это, по происшествию стольких лет полного отсутствия практики, весьма неуклюже.

Когда же он попытался исполнить поклон лежа на кровати, то заставил фыркнуть и прикрыть лица многих советников и вельмож.

Хаджару было плевать. Все они, что в Лидусе, что здесь — были одного поля ягоды. За редким, разумеется, исключением. Но оно, обычно, лишь подтверждало общее правило.

— Не утруждай себя, молодой воин, — Морган все так же держал руки сомкнутыми за спиной. Его Императорский медальон слегка качнулся на могучей груди. Выкованный из простого, смертного железа, он запечатлел в себе всего лишь одну волшебную руну.

Руну, столь сложную, что при взгляде на неё, даже без попытки рассмотреть потоки энергии, голова Хаджара слегка закружилась. Чтобы не означал этот символ и какой бы силой не обладал, Хаджар бы не хотел стать его целью…

— Как дела у нашего героя?

— Идет на поправку, Ваше Императорское Величество.

Хаджар не без удивления наблюдал за тем, как Морган общался с тетей Доры. И, признаться, понаблюдать было за чем. Хотя бы просто потому, что Морган разговаривал с эльфийкой примерно так же, как Акена с Дорой.

С первого же слога слух резала взаимная, глубокая, граничащая с ненавистью, неприязнь.

— Тогда ты можешь быть свободна, Талесия.

— Да, Ваше Императорское Величество, — целительница присела в глубоком книксене. Она молнией собрала свои многочисленные склянки, покидала их в деревянный саквояж, захлопнула его и была такова.

Сборы у целительницы не заняли и минуты. А время, чтобы покинуть лазарет, и того меньше. При этом, выходя, она так хлопнула дверьми, что задрожали витражи.

Какого демона происходило между кланом Зеленого Молота и Императорским родом?!

— Эльфы, — процедил Морган. Многочисленная свита поддержала его одобрительным гулом. — И когда они уже уймутся…

— Уймутся с чем? — машинально спросил Хаджар, а затем, опомнившись, поспешно добавил. — Ваше Императорское Величество.

Но, даже несмотря на полный уважения тон и необходимую приставку, на Хаджара все равно посмотрели на на неотесанного варвара.

Улыбка разом сошла с лиц наложниц — они потеряли к нему интерес. Советники же печально закачали головами.

Мол — закатилась, так и не вспыхнув, новая звезда Дарнаса.

Но мгновением позже их первоначальные радушные маски вновь вернулись на лица. Морган, едва было не держась за живот, засмеялся.

Его смех, подобного тому, что издавали сыновья и дочери Вечной Горы, заставил трястись воздух. Хаджару и вовсе показалось, что где-то рядом забили барабаны.

Даже в смехе, простом смехе Императора, содержалось достаточно силы, чтобы убить Небесного Солдата.

Называть Моргана человеком? Нет, возможно, когда он им и был. Но уже давно перестал. Теперь это могучее, древнее существо, которое обладало прошлым человека и его обликом.

Почти так же, как Орун, да проклянут его Неба и Земля.

— Видел как напряглись эти блохи? — Император, нисколько не стесняясь присутствия этих самых «блох» — кивнул в их сторону. — По старому закону тот, кто обратиться к Императору напрямую, не дождавшись дозволения, немедленно отправляется на плаху. На рудники — в лучшем случае.

— Почему?

И вновь Морган, тряся своей густой, короткой, черно-белой бородой, засмеялся. Кто-то из придворных потянулся ладонью к лицу.

Хаджар же понял, что опять, машинально, задал вопрос вперед разрешения на оный.

Что же — у него имелось твердое оправдание. Он, недавно, битву с Пиковыми Повелителями пережил. Обзавелся новыми шрамами, доказывающими этом, а еще отправил парочку к праотцам.

— Теперь я не сомневаюсь, что ты ученик моего пса, Хаджар Дархан, — Морган утер выступившую слезу. Его глаза были слегка красноватыми. Но не так, как это проявлялось у демонопоклонников, а, скорее, как у Эйнена. И, как теперь понимал Хаджар, немного у Акены. Правда принцесса обладала лишь маленькой, алой искоркой в самой глубине её зеленых очей.

Наследие?

Хаджар молчал.

Морган, усаживаясь на стул целительницы, позволительно взмахнул рукой.

— Раз уж начал говорить — продолжай, — прогремел он.

Как всегда — в повелительном тоне. Но, наверное, когда веками сидишь на главной табуретке всея империи, забываешь как говорить иначе.

Хаджар знал это на собственном, непродолжительном опыте генеральской должности. Иногда ты просто привыкаешь кем-то командовать и не понимаешь, как можно иначе.

— Почему людей отправляют за это на каторгу?

— Неуважение короны, — пожал плечами Морган. — Но, возможно, кто-то из моих предков страдал комплексом неполноценности. Может это был прапрапра и еще раз много раз «пра» дед Булиг Пьяный. С дикцией у него всегда было плохо.

Свита зашепталась.

— Молчать! — рявкнул Морган и по полу поползли трещины. — Это мой дом и дом моих предков и я буду говорить о них все, что думаю. И плевать я хотел на ваше, достопочтенные ученые мужи, по этому поводу мнение. Ни один из вас не был со мной в битве у Кристальной Реки пока мы отвоевывали у Империй все, что пропили и распродали мои великие предки.

Слово «великие» Морган произнес с явной издевкой.

— А теперь — свободны.

— Но, мой… — подался было вперед один из Безымянных.

— После вчерашнего вечера, капитан Трувар, я чувствуя себя в большей безопасности с этим храбрым юношей, чем со всем корпусом стражи, — перебил Император. — А теперь, если не хотите узнать, за что же все-таки отправляли на рудники — ВОН!

Хаджар видел, на что способен Орун, но сомневался, что тот тремя звуками мог вышвырнуть за дверь почти полсотни людей, среди которых были и Безымянный.

Морган смог.

Свиту как метлой смело и те исчезли за входными дверьми.

Стоило им исчезнуть, как Морган, по-разбойничьи подмигивая Хаджару, достал из пространственного артефакта пиалу и горлянку.

И, видят Вечерние Звезды, вряд ли в ней плескался чай.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 793**

Сердце Хаджар пропустило удар. За тем еще один и еще. А потом его шестеренки закрутились с еще большей скоростью, чем прежде.

Какого были его шансы?

В пространственном кольце Хаджара все еще покоился один козырь, доставшийся ему в наследство от поверженных убийц Мертвой Луны, пришедшей за ним, по собственной глупости, на Гору Ненастий.

Но насколько это задержит такого монстра, как Император Морган?!

А если и задержит, то что потом? Хаджар находился не просто в самом сердце Дарнаса — его столице, а буквально в главной артерии — в замке, внутри Запретного Города.

И пол беды войти в Запретный Город, миновать стражу в виде големов и завесу разнообразных заклинаний… куда сложнее было его покинуть.

Но Хаджар должен был попытаться. Он не собирался так легко прощаться со своей жизнью после того, как чудом уцелел в недавней потасовке.

Он уже потянулся своей волей к кольцу, как его остановил очередной приступ смеха Моргана.

— Обожаю я вас — молодых, сильных, самодовольных и глупых! — от залпом осушил пиалу, затем посмотрев на горлянку и пиалу, разбил последнюю о пол и отпил из горла. В этот момент он чем-то напомнил Оруна. Если, разумеется, воспитанием Оруна занимался бы хоть кто-то помимо зверья Горы Ненастий. — Неужели ты думал, Хаджар Дархан, что после Пустошей мои люди не займутся твоей, смею заметить, весьма нескромной личностью.

Хаджар, если честно, вообще мало о чем думал в данный момент. Он лишь взвешивал свои шансы уйти из лазарета на своих двоих. И, желательно, не в сторону дома Праотцов.

И, увы, шансы пока говорили не в его пользу.

— Анис? — спросил Хаджар.

Взгляд Императора посуровел и потяжелел. Чтобы Морган не говорил, а, судя по всему, он и сам придерживался древнего правила о том, что никто не смеет напрямую обращаться к правителю Дарнаса.

— Знаешь, почему этот глупый закон до сих пор работает в нашей стране? –Император сделал еще один глоток. — Из уважения к Императорскому роду. А ты, только что, это уважение не проявил.

Морган не сделал ни единого движения. Он никак не нарушил покой потоков энергии. Он даже мистерии не использовал.

Хаджар же вскрикнул от боли — на его груди расползался длинный, алый порез. А спустя мгновение, он уже затянулся, оставив после шрам и несколько рассеченных бинтов.

Целительница явно была бы этим недовольна, но, увы, уже давно сбежала из лазарета.

— Теперь можешь спрашивать, — кивнул Морган.

Хаджар проглотил обидные слова. Не время и не место было скалить свои зубы на Императора. Одно дело быть отважным, другое — глупцом.

— Это была Анис?

— Мальчик, — снисходительно улыбнулся Морган. — За свою жизнь я встречал столько дев по имени Анис, что волос на всем твоем теле не хватило бы, чтобы из счесть.

— Это была Анис Динос? Она вам рассказала о моем прошлом?

И вновь взрыв хохота. Громового, как приветствие весенней грозы, и резкого, как последний пропущенный удар меча, обрывающий твою всегда слишком короткую жизнь.

— Будь здесь глава моей тайной канцелярии, он бы попытался отнять у тебя жизнь за такое оскорбление. Хаджар, в моих руках сосредоточена вся мощь Дарнаса. Неужели ты думаешь, что мне нужна помощь одной из дочерей очередного клана. Клана, название которого через сотню веков я даже не вспомню.

Опять же — у Хаджара имелось твердое оправдание своей интеллектуальной неуклюжести. К тому же, это всего немного нервирует, когда глава государства определяет в тебе врага этого самого государства.

А именно так в Лидусе и позиционировали Безумного Генерала — как цареубийцу, повстанца и противника власти Дарнаса.

— Но почему…

— Почему ты все еще дышишь? — перебил Морган. Он поставил горлянку на столик и, откинув полы сверкающих одежд, откинулся на спинку стула. –Скажу прямо — большую роль в этом сыграл твой учитель?

— Орун?

— Он самый, — кивнул Морган. — Привязался он к тебе…

— О это вряд…

Хаджар осекся. Он только что понял кого именно перебил. И, учитывая взгля Моргана, Император этому особо рад не был. Что же, учитывая что спустя мгновение сердце Хаджара все еще билось, то Его Императорское Величество сделало скидку на текущие обстоятельства.

— Твой меч и на десятую долю не так хорош, как у моего пса, — хмыкнул Морган и вновь взялся за горлянку. — Но твой язык уже даже длиннее, чем у него.

Хаджар вновь неуклюже поклонился.

— Прошу простить меня, Ваше Императорское Величество. Возможно, в бою, меня сильно ранили в голову. Мой разум пока еще немного затуманен.

— Наверное, — со смешком повторил Морган. — Так вот… Большую роль в твоем нынешнем положении сыграл Орун. Когда на одной чаше весов лежит верность моего пса, а на другой — жизнь маленького муравья, который укусил меня за пятку. Что же, не удивляйся, если я выбираю верность пса.

Орун ненавидел собак…

Примерно год назад Хаджар узнал почему. Сейчас же он это не просто знал, а «понимал».

— Не слышу извинений, Хаджар Дархан.

— За что?

Очередной выразительный взгляд, напомнил Хадажру, что со львом не только стоит себя правильно вести, но и играть в дурака тоже не следует.

Морган, в данной ситуации, был не просто львом, а драконом.

В то время как Хаджар — хорошо если зайцем. Потому как надеяться он мог только на хитрость, а никак не на силу.

— При всем уважении, Ваше Императорское Величество, — вновь, немного коряво, поклонился Хаджар. Делать это полулежа было совсем не удобно. –Стали ли вы просить прощения у человека, который косвенно повинен в смерти вашей семьи?

Глаза Моргана вспыхнули яростным пламенем. Пространство вокруг задрожало. Камни начали трескаться, а витражи вибрировали так, что вот-вот и разобьются.

— Ты смеешь меня обвинять в чем-то?!

— Разумеется нет, — все так же кланяясь, ответил Хаджар. — именно поэтому, я и не прошу у вас прощения. Мне не за что.

Дрожание тут же исчезло. Вернее, оно осталось, но только из-за громогласного смеха Моргана.

— Может ты и ученик Оруна, но ты ничуть не менее скользкий, чем твой друг с Островов.

Хаджар почему-то не был удивлен, что и об Эйнене Императору прекрасно известно. Что, разумеется, наводило на некоторые мысли о происходящем…

Не самые радужные мысли.

— Мне жаль, — внезапно произнес Морган. Произнес он это тяжело и, судя по голосу, от чистого сердца. — Мне действительно жаль твою семью, принц Лидуса, Хаджар Дюран. Но это не отменяет того факта, что Лидус, как мой поданный, был обязан совершить определенные действия. Действия, которые оне не совершил. И поэтому столкнулся с теми последствиями, которые, в итоге, привели к тому, к чему привели.

Еще десять лет назад Хаджар, возможно, в сердцах, забывшись, обнажил бы Черный Клинок и даже плюнул в лицо Императору, но…

Он лишь отвернулся к витражу.

Как бы больно не звучали слова Моргана, но он был прав. И теперь это Хаджар понимал лучше, чем когда-либо.

В этом мире выживает лишь сильнейший. Его отец — Король Хавер, несмотря на все свои достоинства, отказался идти тропой силы.

Он поставил под угрозу жизни всех, кто доверил свои сердца короне Лидуса.

Это, разумеется, нисколько не оправдывало Примуса, но… Но это давало возможность Империи действовать в своем праве.

Но Хаджар Дархан не был бы собой, если позволил подобной ремарки, произнесенной устами человека, которые он долгими ночами мечтал убить, остаться без ответа.

— Ваши легионеры, Ваше Императорское Величество, бились как дешевые портовые шлюхи.

Секунду в лазарете висела тишина, а затем она оказалась разорвана в клочья очередным приступом громового смеха.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 794**

— Я бы очень хотел услышать твой рассказ о приключениях, которые привели Безумного Генерала в самый центр Дарнаса, — Морган, вновь достав из кольца пиалу, наполнил её вином и протянул Хаджару. — Но, увы, не располагаю таким количеством времени.

Хаджар отпил. Как он и подозревал, терпкое и пряное. И, что удивительно, не самое приятное и нежное на вкус, что пил за свою жизнь Хаджар.

Такое вино, какое сейчас потягивал правитель всея Дарнаса, легко можно было встретить в любой придорожной таверне.

— Могу ли я задать вам вопрос, Ваше Императорское Величество?

Морган неопределенно, но, вроде, позволительно помахал рукой.

— Что вы здесь делаете?

Император улыбнулся. В чем-то ностальгической, в чем-то не одобряющей, но в целом — весьма нейтральной улыбкой.

— Любой из моих советников, — произнес он. — скорее бы вспорол себе живот, чем задал мне вопрос в такой прямой манере.

— Я не ваше советник, Ваше Императорское Величество.

— Да, — согласился Морган. — Это так. Позволишь задать тебе, юный Хаджар Дархан, встречный вопрос? Знаешь, почему Орун, несмотря на всю его силу, лишь мой цепной пес, а не новый Император Дарнаса?

Признаться, Хаджар и сам, порой, размышлял на эту тему. В том, что Орун истово и от всего сердца ненавидел нынешнего Императора — сомневаться не приходилось. Но, при этом, он ему служил верой и правдой.

— Потому, что он действительно умеет кусать и охотиться. В этом ему нет равных, — Морган отвернулся к витражу. При этом видел он за ним вовсе не разрушенный сад, а прошлое, объединявшее двух могущественнейших мечников Дарнаса. — Но при этом он не знает кого и когда ему кусать. Он как обнаженный меч. Безумно острый, но без хозяина — абсолютно бесполезный.

Хаджар сомневался в том, что Морган захочет повторить это в лицо Оруну, но промолчал.

— Сила — это лишь половина успеха на пути развития, юный воин. Вторая половина, — Морган указал пальцем себе на висок. — это твой разум. Держи его таким же острым, как твой меч, и, возможно, когда-нибудь, Дарнас получит второго Великого Мечника.

— Чтобы вы, Ваше Императорское Величество, могли обзавестись вторым псом?

— Всегда мечтал о псарне, — пожал плечами Морган. — Но вернемся к твоему вопросу. Я здесь только потому, что честь обязывает меня отплатить благом тому, кто сделал добро мне.

Хаджар какое-то время вглядывался в глаза Моргану. Да, заяц, при встрече со львом, полагается на хитрость. Но Морган не был львом, а Хаджар –зайцем.

Он ненавидел интриги и каждая лишняя минута в Запретном Городе заставляла его задыхаться от местной вони. Вони, созданной всей подковерной возней, что здесь велась.

И король этой закулисной трепни в данный момент сидел перед Хаджар. Он, будто паук, уже раскинул свои сети и одно неверное движение приведет Хаджара к тому, что он сам себя спутает в плотный кокон. Кокон, из которого в последствии будет уже невозможно выбраться.

— Вы знали о покушении. Скорее всего, еще до того как вам об этом сказала Ак… Её Императорское Высочество. Возможно, вы знали об этом еще до того, как ученики со всей империи отправились в Пустоши.

Улыбка Моргана из нейтральной превратилась в хищную. Настолько, что по спине Хаджара пробежал строй мурашек.

— Не слышу вопроса в твоих словах, юный воин.

— А я не слышу опровержения, — парировал Хаджар. — И я очень сомневаясь, что Макин и Орун, обладающие Королевствами, пробились сквозь ваш купол. Может вы меня тут же казните, но я видел, что техника моего учителя сделала с вами, когда ударила в купол.

Улыбка на лице Моргана померкла.

— Осторожнее, Хаджар. Ты пока еще не пес — лишь щенков. А знаешь, что делают со щенками, которые никому не нужны? Их топят.

— Возможно. Но если вы не приказали забрать мою жизнь ранее, то сейчас, после того, как схлопнулась ваша ловушка, это делать уже бесполезно.

Морган скрестил руки на груди.

— Поясни.

— Я уверен, Ваше Императорское Величество, что организатором покушения являетесь вы сами, — как на духу, выпалил Хаджар.

Какое-то время Морган молчал. Затем он молча положил на стол простой, солдатский, разделочный нож.

Хаджару не требовалось намекать дважды. Он схватился за рукоять кинжала и, надрезав ладонь, произнес нужные слова клятвы.

— Кто-нибудь кроме тебя знает? — деловым тоном, спросил Хаджар.

— Я не успел поделиться своими мыслями с кем-либо.

— Это хорошо… — протянул Морган. — Иначе Дарнас лишился бы сразу нескольких своих гениальных сыновей и дочерей…

Хаджар опять поежился. Он не сомневался, что это была не угроза, а лишь простые мысли, произнесенные вслух.

— Как ты догадался?

— Сердце Ана’Бри. Все началось с него. О местоположении фэйре аристократы должны были узнать от кого-то. И я уверен, что этот кто-то — ваш человек. То же и с гробницей Декатера — ректор оказался лишь посредник между вами и учениками империи.

— Ну и зачем же мне все это? Или ты думаешь, правителю Дарнаса больше заняться нечем, как детей развлекать?

— Вовсе нет, — Хаджар отпил вина. Он до сих пор не был уверен, последнее ли это вино, что он пил в своей жизни или нет. — Вы лишь сплетали свою паутину. Одна нить — фейри, для того чтобы посмотреть кто из аристократов верен вам, а кто себе.

— Аристократы всегда верны, в первую очередь, самим себе, — отмахнулся Морган.

— Вторая — ученики, чтобы схлестнуть между собой наследников родов, –продолжил Хаджар. — Впереди война и крепкий аристократический кулак вам совсем не нужен.

— Любой военный советник высмеял бы тебя.

— Проблема военных советников в том, что они редко бывают на фронте. Мне хорошо известно, Ваше Императорское Величество, кто именно правит страной во время и после войны. И делают это не те, кто носят Корону, а кто держит в руках генеральский медальон.

Морган промолчал. Хаджар же понимал, что попал в точку. Крупномасштабная война с Ласканом — неизбежная константа. А во времена таких потрясений слишком часто падают одни Императорские рода, а на их месте возвышаются уже совсем другие.

— К тому же, я уверен, вы прекрасно знаете о всех высокопоставленных чиновниках, которые что-то имеют против и против кого имеете вы. Но если разбираться с каждым по отдельности, то у других могут возникнуть резонные подозрения и они станут осторожнее.

Морган нахмурился.

— Продолжай, — сказал он.

— Поэтому, перед войной, вы решили избавиться от всех, кто мог бы пошатнуть трон в самый неподходящий момент. Вы собрали их всех в одном месте. Обезоружили. Сняли с них броню. А потом, в полной тьме, большинство неугодных погибли. Быстро, легко, и без потрясений для народа. Который, в свою очередь, воспылал лишь еще большей ненавистью к Ласкану.

Почти минуту в лазарете висела тишина, а затем Морган поднял руки.

Хлоп-хлоп-хлоп, зазвенели его аплодисменты.

Хаджар же, лежа на перинах, вслушивался в их ритм, пытаясь понять, звучит ли там похоронный марш или же нет.

— Выздоравливай, щенок Оруна, — Морган поднялся и направился к дверям. –Скоро продолжиться Турнир, а затем начнется война. Я рассчитываю, что и там и там, ты проявишь себя достойным своего учителя.

Морган уже почти дошел до дверей, как Хаджар решился его окликнуть.

— Но если догадался я — поймут и другие.

Морган обернулся. Вновь сверкнула его хищная улыбка.

— Поймут те, кто умен, — согласился он. — А тот, кто умен, чтобы понять, будет достаточно умен, чтобы испугаться. Не стоит недооценивать силу страха, юный воин.

Морган уже развернулся, чтобы уйти, но остановился. Видимо, что-то вспомнил.

— Кстати о страхе, — пространство вновь дрогнуло. — Моя дочь, Хаджар, была рядом с тобой.

Пару секунд они играли в гляделки.

— Выздоравливай, — повторил Морган и вышел за двери.

Хаджару, опять же, не требовалось намекать дважды.

И в то же время, Морган никак не угрожал. Он прожил достаточно долго, чтобы понять, что плевать в колодец, из которого однажды случиться напиться — плохая идея.

Если бы он произнес слова угрозы, единственной угрозы, которая могла пронять Хаджара — угроза его родине, Лидусу, то пусть прошли бы века или даже тысячи лет, но в один день Хаджар бы пришел за головой того, кто осмелился угрожать его дому.

Это понимал и Морган.

Хаджар откинулся на перины. По его лбу стекали крупные градины пота.

— Проклятье…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 795**

За следующие три дня, проведенные Хаджаром в лазарете, его посещала только местный аналог «медсестры». Молодая, немного застенчивая девушка, со странноватым именем Терасела. Она меняла Хаджару бинты, проверяли раны, сетовала на новый шрам и рассказывала о последней обстановке в городе.

— После покушения на Его Императорское Величество, в городе стало не протолкнуться от стражи, — говорила она, смазывая очередной бинт пахучей мазью.

Это только в сказаниях бардов и менестрелей могучий Рыцарь Духа после битвы погружается в медитацию, после чего выходит на новые ратные подвиги.

В реальном мире дела обстояли немного иначе.

Хаджар, добавляя к лекарским способностям тети Доры собственную медитацию, лишь немногим ускорял процесс выздоровления.

Все же, пропустить удар от Повелителя Пиковой стадии, находясь прям этом на уровне Рыцаря Духа Начальной, это не шутки. И, не пройди Хаджар тренировку на Горе Ненастий, не обладай он драконьим сердцем и не испей Волчьего отвара орков — уже обнимался бы с праотцами.

— Постоянные досмотры, — причитала лекарь, меняя одни зелья на другие. –Некоторые из стражников, которые помоложе, многое себе позволяют. Вон, чуть юбки мне не задрали в поисках запрещенных трав.

— А что народ? — спрашивал Хаджар.

— А народ закрывает на это глаза, — пожимала плечами девушка. — Всем страшно. Война ведь. А алхимические и артефактные лавки наживаются. Сегодня бабушке не смогла зелье от кашля купить — продают по шестнадцать монет. Шестнадцать, Хаджар! Раньше за такие деньги можно было ящик этого зелья купить, а теперь — один флакончик.

В таком ручье и проходили их немногочисленные разговоры. Лекарь приходила два раза в день — утром и вечером. И каждый раз, когда она выходила в коридор, то Хаджар замечал блеск начищенных лат корпуса стражей.

Девушка говорила, что именно они и не пускают никого к «Черному Мечнику», но Хаджар подозревал иное. Возможно Император Морган пока не решил, что с ним делать и решил подстраховаться.

Иначе как объяснить, что по скромным подсчетам нейросети за дверьми посменно дежурили сразу шесть Повелителей средней стадии.

Но ели Морган не решил, что делать с Хаджаром, то как ему поступить с Дарнасом… Хаджар изначально не сомневался, что Морган выжмет максимум из своей авантюры.

Что, Его Императорское Величество, и делало. Причем делало весьма умело. Введя военное положение в столице и наводнив его стражей, он свел на нет все поползновения аристократии хоть как-то раскачать престол.

Причем свел одним лишь присутствием стражи, которая стала новой переменной в сложившейся ситуации. А в таких интригах, как государственный переворот, любая переменная может стать, внезапно, ковровой дорожкой, выстланной к надгробию целого рода.

Так что все планы, которые десятилетиями готовили заговорщики, они будут вынуждены отложить. Хотя бы до тех пор, пока не продумают все до мелочей.

Организовав покушения на самого себя, Император подстегнул экономику всей Империи. Рынки сейчас будут переполнены как товарами, так и денежной массой, от которой народ будет лихорадочно избавляться.

Мешком с деньгами не особо отобьешься от врагов и не накормишь детей. Главное — пережить войну. А для этого нужны не столько деньги, сколько товары первой, и не очень, необходимости.

А еще те товары, которые впоследствии, при бартере, можно будет использовать вместо денег.

Разумеется, Морган не планировал проигрывать в войне, так что такую прививку экономике видел исключительно в положительном, оздоровительном свете.

Ну и разумеется, все, как нельзя, кстати, складывалось к непосредственному началу войны. Тут и Турнир, и строительство самого передового летающего судна — Ярости Смертного Неба, и военные маневры на границе с Ласканом и появление двух могущественных сект, которые до этого находились в исключительном уединении.

Только идиоту не было ясно, что вопрос о дате начала первой битвы — это вопрос, скорее, связанные с окончанием Турнира.

Хаджар не сомневался — не пройдет и месяца, как войска отправятся маршем на границу.

— Проклятье, — в который раз, за прошедшие дни, повторил Хаджар. За витражем, по жестяному откосу, барабанили капли дождя. Сезон дождей в самом разгаре — ни единой звезды на ночном небе, а днем — сплошные сумерки. — Эта граница шире, чем Море Песков. Сколько же там соберется войск?

Хаджар, вспоминая свой первый полет в Ласкан, все никак не мог взять в толк — настолько масштабной будет война с Ласканом. Граница между Империями была воистину огромна. Почти как весь горизонт. И войск, что с одной, что с другой стороны, было не счесть.

Как возможно руководить такой численностью? Как можно организовать сражение, как под твоими штандартами стоит почти миллиард воинов. И этот миллиард вовсе не вся, объединенная, мощь страны, а лишь одна из армий?

Видимо в Хаджаре, несмотря на приближающийся четвертый десяток, все еще были крепки мерки далекой Земли.

Да что там — в том же Лидусе такие числа были невозможны и казались отрывками из древних эпосов. Сейчас же Хаджар и сам понимал, что до момента, как и ему придется встать под штандарты Дарнаса, осталось не так и много.

Война…

В мыслях и воспоминаниях о войнах варварских королевств Лидуса, Балиума и прочих, Хаджар провел еще полтора дня.

Когда же в следующий раз Терасела покинула помещение, Хаджар решил, что если еще хоть несколько часов проведет в лазарете, то сойдет с ума.

Опираясь на прикроватный столик, он поднялся на ноги. Рядом, за ширмой, как он знал, имелось ростовое зеркало. Подойдя к нему, Хаджар заглянул внутрь.

Что же — в его внешности мало что изменилось. Разве что добавилось несколько шрамов от ледяных цветков и длинная полоса — свидетельство недовольство Его Императорского Величества.

Свои вещи Хаджар обнаружил там же за ширмой. Камзол, как и предвидел Хаджар, пришел в полную негодность. Благо ателье госпожи Брами давало полную гарантию бесплатной починки любых изготовленных ею нарядов.

Все же, понимали, в чьи именно руки отдают столь дорогие одежды. Не простым домоседам, а, как никак, адептам с не только огромным состоянием, но и весомой мощью.

Убрав одежды в пространственное кольцо, Хаджар накинул на плечи родные, не одно десятилетие ношенные, заштопанные, но такие удобные и привычные, простые одежды.

На ноги, вместо сверкающих лаком ботфорт, надел лапти, обмотанные, по самое колено, тряпками и перетянутые кожаные шнурками.

Пояс Хаджару заменяла алая веревка, завязанные красивым узлом. Подвесив на неё горлянку с простой водой, Хаджар направился к дверям.

Он все ещё немного прихрамывал, а стяжки, оставленные эльфийской целительной на его энергетическом теле, слегка мерцали.

— Анализ, — отдал мысленный приказ Хаджар.

В последнее время (а именно — последние два года) он старался почаще обращаться к нейросети. Просто затем, чтобы привыкнуть к её наличию.

Хаджар строил на вычислительный чип далекоидущие планы, которые не собирался разрушать тем, что ни демона не смыслил в подобных технологиях.

Он был музыкантом, а не «геймером» или «техно-гиком», чтобы эти слова под собой не значили.

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. Состояние носителя находится в 80%ах от максимального потенциала]

В принципе, Хаджар примерно так себя и ощущал. Но иметь перед глазами прямое подтверждение было не так уж и плохо.

Толкнув плечом входные створки, Хаджар вышел в коридор. И тут же, не успев и глазом моргнуть, уставился на три обнаженных меча, два топора и одно копье.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 796**

Рассвет в горах. Кто не видел рассвета в горах, тот не видел настоящего солнца. Не того, от которого усталый фермер прячется под навесом, или того, под которым, в знойный день, изнывает спешащий по своим делам городский житель.

А настоящего.

Которому сотни тысяч лет поклонялись первые люди. Которое рисовали на скалах в первых пещерах. Которому молились каждое утро и, подставляя лицо живительным лучам, радовались, что смогли пережить очередную ночь.

Хаджар, залитый своей и чужой кровью, покрытый ранами от когтей, клюва и стальных перьев, с ожогами от стальных молний и с глубокими порезами от такого же, стального, ветра, сидел на алом плато.

Он смотрел на то, как поднималось на горным хребтом солнце.

Под там, где-то среди поломанных, деревьев, в буреломе, лежал труп Стальной Птицы. Первобытного Зверя.

Хаджар тяжело дышал. С каждым выдохом из его рта толками била кровь, а вдохи звучали глухо и хрипло, как булькающий, закипающий суп под тяжелой крышкой.

Стальная Птица явно успела пробить легкое. Боль была дикой, Хаджар чувствовал, как халебывается в собственной крови, но его почему-то это мало заботило.

Он смотрел на то, как поднимается солнце. Как его первые, самые теплые, дарящие согревающие радость лучи, пронзают облака.

Они касались его лица. Бережно, нежно, заботливо.

Будто и не было всего того горя, что принес на своем плаще Безумный Генерал. Будто не было сожженных городов и деревень, будто не было матерей, сыновей не дождавшихся.

Затем, над горизонтом, отсекая все еще не сдающуюся тьму вдруг выстрелила розовая лента. Она коснулась горных пиков. Суровых, покрытых вечными снегами великанов.

Как ладонь она пролетела над ними, сгоняя остатки ночной мглы. И с делала она это так ласково, как матушка, встречающая маленького, чумазого сына, вернувшего с победой из дворовой потасовки.

И горы дрогнули. Они отряхнулись от спячки, пошатнули камнями и потянулись к солнцу.

Облака, спускавшиеся по ним, окрасились в алый и золотой. Из мертвенного бледного савана они превратились в уютные шарфы широких корон величественных, но таких близких гор.

А лес у подножия. Стоило только лучам солнца, будто золотому одеялу, упасть не верхушки крон, ка лес ожил. Он скинул с себя оковы тьмы и, окрашиваясь в зеленый, потянулся к свету.

Запели птицы.

Вода, журчащая в ручьях, гремящая в водопадах и тихонько шепчущая в озерах, вдруг заблестела всеми цветами радуги. Гребешки на волнах россыпью драгоценных камней поднялись в воздух.

А сам воздух… ветер, до этого чужой и холодный, потеплел и разомлел под ласками солнца.

Он обдувал израненное тело Хаджара. Жался к нему роднее, чем все те, кто когда-то грел Хаджара.

Солнце одинаково светило на всех. Оно одинаково дарило тепло и грешникам и святым. Бесстрастное и неподсудное, в своих вездесущих теплоте и милосердии.

Не удивительно, что на Земле из солнца сделали бога. Как тысячи лет назад солнце рисовали н стенах пещер и молились ему, так и на излете двадцать первого века, когда оборвалась его жизнь — жизнь калеки, они рисовали очеловеченные солнце на иконах и продолжали ему молиться.

По щекам Хаджара падали крупные слезы.

Сколько лет, сколько километров, сколько жизней, сколько сражений прошло с тех пор, как Хаджар последний раз ронял слезы.

Горькие, они были удивительно теплыми. Согретыми лучами солнца. Единственного, кто пытался утешить Хаджара на его смертном одре.

Сказать — «все хорошо, все будет хорошо».

Ведь это все, что нужно человеку. Что нужно ему, чтобы свернуть горы, свергнуть тирана, дотянуться до звезды, излечить неизличимое и отыскать неизвестное.

Чтобы кто-то, перед сном, сказал ему — «все будет хорошо, я тут».

И больше ничего.

Эти слова, такие простые, были куда менее популярны, чем «три самые главные слова», но потому и имели намного большую силу.

— Прости… — шептал он. — Прости, что предал тебя…

Хаджар вспоминал, как уродец… нет, не уродец — как тень его прошлого, забытый им самим музыкант, мечтавший о небе, падал в пучину небытия. В пучину забытия.

И падал он туда лишь по одной простой причине — Хаджар забыл о нем. Забыл о Ронг’Жа. Забыл о музыке. Забыл о том, что спасало его на протяжении сперва целой жизни, а затем долгих десяти лет бесконечных странствий.

— Прости…

Он вспомнил свое путешествие в Мир Духов. Вспомнил, как внутри темного существа он увидел маленького, синего птенца.

Тогда ему казалось, что он отыскал Дух, который будет ему верен. Но это было не так.

Хаджар ошибался…

Он никогда не покидал этого безымянного мира и не отправлялся в Мир Духов. На самом деле — он всегда в нем прибывал. Ибо все в округ, даже камни, на которых он умирал, имели свой Дух. И Хаджар, в той беспощадной тьме, лишь отыскал что-то, что всегда было при нем.

Частичку самого себя.

Часть своей разорванной души.

Свою музыку.

То, что олицетворяло все это — птицу Кецаль, символ свободы.

Хаджар забыл о том музыканте, он забыл о небе и мечте, он забыл о музыке. Но каждый раз, когда ему приходилось трудно, когда жизнь висела на волоске, птица Кецаль расправляла свои крылья и дарила ему силу продолжать сражение.

Она была рядом.

Его мечта.

Забытая и погребенная под тьмой забвения, она оставалась ему верна.

Как солнце. Теплое, беспристрастное и равное со всеми. Не важно — молишься ты ему или нет. Оно будет дарить тепло. Не важно — веришь ты в него или нет — оно все равно, после самого темного часа самой темной ночи, подниматься и обласкает твою уставшую и замерзшую душу.

Вездесущее.

Всепрощающее.

Неудивительно, что его, наделяя человеческими чертами, изображали на иконах даже на Земле.

Изображая солнце, люди рисовали мечту.

Слезы высохли на лице Хаджара. Его стоны и вист пробитого легкого обернулись свистом обнаженной стали. Его хрипы — зазвучали боем военных барабанов.

— Не позволю… — прохрипел он.

Он не позволит Богам отнять все это у простых людей.

Хаджар сделал шаг. Его разбитая, сломанная нога, подвернулась и он упал. Но, упав, Хаджар продолжил ползти к краю обрыва.

— Не позволю… — повторил он.

Он не позволит осколку Черного Генерала уничтожить все это ради своей глупой мести.

Цепляясь, оставляя позади себя кровавый шлейф, Хаджар продолжал ползти к обрыву.

— Не позволю…

Он не позволит самому себе вновь забыть о том, кто он есть на самом деле.

Хаджар Дархан… без титулов и званий, без регалий и громких слов, он лишь простой человек. Который, как и миллиарды других, просыпаясь утром, радовался тому, что он вновь может увидеть солнце.

Вспыхнул столп синей, будто лазурное небо, энергии и с обрыва упал не человек, а будто сотканная из энергии, израненная, истекающая кровью птица Кецаль.

Издав пронзительное «Кья» он сделала несколько взмахов. Почти дотянулось до бескрайней синевы небес, но затем камнем рухнула вниз.

Сверкнула белая молния.

Крепкие руки подхватили раненную птицу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 797**

— И как это понимать, достопочтенные стражи?

Хаджар, будто не замечая обнаженного оружия, сделал еще несколько шагов перед. Остановился он только в тот момент, когда ему в грудь уперлись сразу три острия мечей.

— Хаджар Дархан, — вперед вышел, судя по регалиям, сержант корпуса стражей. Повелитель Развитой стадии. — Вернитесь обратно в ваши покои.

Хаджар посмотрел на говорившего. Мужчина средних лет, с уже побитыми сединой волосами и слегка потухшим взглядом.

Скорее всего, он прожил уже больше двадцати веков и его жизнь находилась на своих финальных аккордах.

Хаджар обвел взглядом всех присутствующих. Среди стражей, защищенных весьма красивыми доспехами с волочащимися позади лиловыми плащами, имелись не только мужчины.

А для человека, довольно долго времени проведшего на полях сражений, женская броня с характерными выпуклостями выглядела ничуть не менее соблазнительно, чем вечернее платье с вырезом.

Две мечницы, заметив на себе взгляд Хаджара, сперва смутились, а затем их лица потемнели. Сила, с которой два острия упирались ему в грудь, возросла.

— Отставить, — прорычал сержант.

Девушки тут же ослабили давление. Но, тем не менее, по бинтам Хаджара зазмеились две алые струйки.

— Вернитесь во свои покои, Хаджар Дархан, — повторил бывалый вояка. — пока не случилось непоправимого.

Хаджар указал большим пальцем себе за спину.

— Там находится лазарет, — ровным тоном напомнил он. — Если вы хотите проводить меня в мои же покои — я не против. Но в лазарет я не вернусь.

— Это приказ Его Императорского Величества, — стоял на своем сержант. — Вы либо немедленно вернетесь обратно, либо мы вернем вас силой. И, смею вас заверить, после этого вы не отделаетесь лишь несколькими бинтами.

Хаджар улыбнулся. Возможно, за два года, проведенных на Горе Ненастий, он перенял не только повадки своего учителя, да сядет он на гнилой кактус, но и знаменитую улыбку Великого Мечника.

Иначе как еще можно было объяснить тот факт, что стражи слегка отшатнулись в стороны, а сержант поудобнее перехватил свой боевой топор.

Императорский артефакт, к слову.

И в какой момент Императорские артефакты теперь имеются у каждого встречного и поперечного? Раньше Хаджару казалось, что за один такой можно полмира купить, а теперь он и сам носил полный Императорский доспех (пусть и доспех Зова) и владел Императорским клинком.

Собственно, оба этих предмета и появились на Хаджаре. Черные, с синими узорами и серебрянным обрамлением доспехи легли ему на тело. Несмотря на свой не самый легкий вид, они не были тяжелыми или громоздкими.

Хаджар, порой, и вовсе не ощущал их на себе — все равно, как надеть вторую кожу.

Черный Клинок вспыхнул синим иероглифом у подножия отсутствующей гарды.

По широкому коридору разнеслось давление силы Хаджара. На доспехах ближайших к нему воинов появились отметины, оставленные невидимыми клинками.

Такой бой, который пережил Хаджар, либо делает адепта сильнее, либо тот его не переживает. Хаджар получил несколько озарений на тему пути Духа Меча, что укрепило его понимание сути Меча и, следовательно, сделало мистерии несколько более глубокими и крепкими.

[Пересчет атакующей квалификации носителя… Пересчет закончен. Рост потенциала на 3,7%. Рост возможностей — 0,46%. Общий показатель эффективности — 4,513%]

Нет, положительно, иногда Хаджар пожалел, что отдал команду нейросети выводить перед ним информацию по обновлению системы.

Порой это дико раздражало.

— Вы собираетесь совершить Измену, Хаджар Дархан?! — сержант пустил энергию в медальон, который и являлся его броней, после чего его голову и лицо скрыл тяжелый шлем. Он чем-то напоминал медвежью голову.

Хаджар заметил, что самые лучшие их доспехов имели сходство со зверьми –видимо кузнецы старались сделать броню не только крепкой и мощной, но и в чем-то красивой.

— При всем уважении, сэр сержант, за все время, что мы с вами здесь стоим, я не услышал ни одного прямого предостережения. И отвечая на ваш вопрос –нет, я не собираюсь совершать измену.

— Тогда вернитесь обратно.

— Прошу вас, сержант, озвучить прямой приказ Императора.

— Вернись в лазарет, сын порт… — рявкнул один из стражей.

Хаджар прекрасно понимал, что в данный момент поддается на провокацию, но существует такая грань, которую настоящий воин не позволяет переходить никому. Даже провокатору.

Зал накрыло черное крыло дракона. В том месте где стоял Хаджар, пол взорвался каменной крошкой.

Мечников, которые стояли рядом с ним, отбросило в сторону. Их мечи засверкали, отражая множественное эхо. Эхо, вызванное даже не ударом меча Хаджара, а его простым рывком.

Черный Клинок оказался у горла стража быстрее, чем тот успел договорить свое оскорбление.

— Тебе лучше трижды подумать, перед тем как шевелить языком дальше, — в голосе Хаджара мало что осталось от человеческого.

Скорее он походил на звериный рык. А синие глаза сверкали хищных, голодным до крови блеском.

— А тебе стоит трижды подумать, перед тем как делать следующее движение, –топор сержанта оказался за плече Хаджара.

К этому моменту и остальные стражи успели совладать с эхом и присоединились к противостоянию. Хаджар вновь оказался поцарапан многочисленным оружием.

— Повторюсь, сержант. По законам Дарнаса вы обязаны предоставить мне полный приказ Императора. Иначе я сочту ваш Ласканскими шпионами и буду действовать по своему усмотрению.

— Думаешь справишься с нами, мальчишка?

— Двое убийц тоже не думали, что я сними справлюсь.

— Мы не безоружные и полуголые убийцы, с которыми ты бился.

За спиной Хаджара расправила крылья синяя птица Кецаль. Её пронзительное «Кья» оставило на неприкрытых шлемами лицах стражей алые, кровоточащие царапины.

— А ты испытай меня, — прорычал Хаджар. Он не сводил взгляда с побледневшего стража, у горла которого все так же покоился ненасытный Черный Клинок. — Давай, старик. Отдай приказ. Мой меч уже несколько дней не пил крови Повелителей — успел проголодаться.

В коридоре повисла тишина.

— Отставить, — наконец произнес сержант.

— Но сэр! Именно из-за него наш корпус…

— Отставить! — рявкнул вояка и стражи, синхорнно, сделали несколько шагов назад и столько же синхронно убрали оружие. — Приказ Императора — Хаджар Дархан может вернуться в свои покои или покинуть замок на свое усмотрение.

— Я предпочту покинуть замок, — кивнул Хаджар.

Легкой, черной дымкой, исчезли его доспехи и Черный Клинок. Он зашагал в сторону лестницы, ведущей к выходу из уже опостылевшей обители Императорского рода.

— Корпус стражей не забудет того пятна, что ты оставил в нашей истории! –окликнул его сержант.

Хаджар не замедлил шага и не остановился. Он прекрасно понимал, что Император так просто не отпустит его из свои сетей. И то, как он прогнал гвардейцев из лазарета, была вовсе не похвала Хаджару, а очередная интрига.

Интрига, благодаря которой, Хаджар,в глазах корпуса, стал персоной нон-грата. Человеком, который уронил их честь в глазах всей Империи.

Проклятые интриги…

Благодаря нейросети Хаджар сумел отыскать выход из хитросплетения коридоров и уже вскоре оказался в Императорском саду.

Восстановительные работы шли полным ходом. Количество рабочих зашкаливало, а сад выглядел огромным муравейником.

Хаджар, втянув воздух полной грудью, тут же обернулся.

На него смотрели два знакомых, вертикальных зрачка веретена.

— В прошлый раз нас прервали, — произнес обладатель странного тюрбана, привезенный Императором, иностранный Мастер. — Думаю, сейчас мы можем продолжить… Высокого Неба над твоей головой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 798**

Запах вкусного, приправленного специями и душистыми листьями, мяса, приведет в чувства кого угодно. И Хаджар не был исключением.

Несмотря на то, что провал сознания дарил ему негу покоя, он, лишь поведя ноздрями по ароматному ветру, открыл глаза.

Далось это не так, чтобы просто. Веки были тяжелыми, будто каждое из них кто-то удерживал тяжелыми клещами.

Хаджар обнаружил себя все на том же плато, где несколько месяцев назад его избивал палками Орун. Как сейчас понимал Хаджар, делал он это для того, чтобы дать возможность Хаджару заново перестроить свое тело.

Сделать его более крепким и сильным. Насытить полезным мясом сильных зверей, которое Хаджар никак не мог получить в детстве.

Это, пусть и относительно, но сократило разницу между ним и наследниками аристократии.

Причем без Оруна, сам по себе, Хаджар не то чтобы не додумался бы до такой тренировки, а банально не справился. Бить себя палкой, когда у тебя едва хватает сил, чтобы вздохнуть, это что-то из области сказаний бардов.

Кстати об Оруне. Как и прежде, он сидел на широкой чурке и заботливо крутил вертел, на котором покоилась туша Пятирога. Кабана, размером с быка, к тому же — с пятью рогами и двумя парами острых клыков.

Стоит ли говорить, что вертелом Оруну служила отсеченная от дерева ветка, толщиной с руку самого Хаджара.

Вечерело. На черном бархате ночного неба уже сверкали россыпи драгоценных камней.

— Слабак, — произнес Орун.

Без ножа, голой рукой, он схватился за горячее, поджаренное мясо кабана, вырвал шмат весом в несколько кило и швырнул им в Хаджара.

Чтобы поймать «снаряд», Хаджару пришлось откинуться на камни. Боли, что удивительно, он не почувствовал. Да и вообще — чувствовал себя отменно.

Оглядев себя, Хаджар понял, что кроме десятка новых, жутких шрамов, заменивших ему старые, он, в принципе, выглядит неплохо.

— Как…

— Пилюля Лиственного Покоя, — пояснил Орун. Так же, как и Хаджар, он вырвал кусок плоти. Но если себе он взял мяса с ноги кабана, то Хаджару выдрал со стороны позвоночника. Именно там у зверей находилось самое полезное, для адептов, мясо. — Пришлось потратить сразу две.

Хаджар, уже было откусивший от ароматнейшего шмата, так и застыл с куском мяса, не донесенным до рта.

Пилюля Лиственного Покоя! Её стоимость была запредельна. А создать это алхимическое чудо, способное излечить разве что только не абсолютно летальные раны адепта, вплоть до стадии Безымянного, могли только выдающиеся из алхимиков.

Те, кто достиг стадии Пикового Повелителя и при этом обладал Алхимией в Сердце. На весь Дарнас таких было по пальцам одной руки пересчитать.

А уж про реагенты, которые требовались для создания такой пилюли и сложность их обработки и говорить не приходилось.

Лекарство было настолько дорогим, что Хаджар даже сравнительной стоимости не знал.

А Орун использовал две таких пилюли!

— Сп-п-пасибо, — слегка заикаясь, произнес Хаджар.

— Было бы за что, — Орун, не стесняясь, до полных щек набил рот мясом и начал жевать. — У фефя ефе фефь офафлось.

Затем сглотнул, он смачно рыгнул, простучал себя по груди и вырвал очередной шмат.

— Ешь, — он махнул куском в сторону Хаджара. На того упали горячие капли запекшейся крови и мясного сока. — Тебе надо набираться сил. На рассвете присутпаем к следующей тренировке. Времени все меньше, а ты так слаб, что тебя чуть воробей не уделал. И это мой ученик…

Орун скорбно покачал головой и вновь начал буквально пожирать кусок кабана. Последний, кстати, дернулся на веретене. Видят Вечерние Звезды, Хаджар надеялся, что это просто немного вертел просел, а не то, что они жарили животное заживо.

— Этот воробей находился на стадии Первобытного Зверя.

— Будь он древним, я бы оставил тебя подыхать. Такой бесполезный кусок дерьма империи не нужен.

— А другой бесполезный кусок дерьма все это время сидел на деревьях.

— О, так ты меня видел?

— Нет, просто надо быть идиотом, чтобы не понять, что ты, проклятый богами садист, наслаждаешься мучениями других.

— Фафить фыть хак фофофая фюха.

— Ладно, — поднял руки Хаджар. — признаю. Ты не садит. А просто свинья. Мама не учила тебя не говорить с набитым ртом?

Орун вновь срыгнул и, по старой привычке, простучал себя по груди.

— Она умерла, когда мне не было трех месяцев.

Хаджар не сразу проглотил свой кусок (не только сытный, наполненный энергией, но и невероятно вкусный. В чем, в чем, а в умении жарить мясо, Оруну не было равных. Ни в одном ресторане Даанатана такое не подавали).

— Мои соболезнования.

Внезапно по скалам прокатился жесткий и хлесткий, как удар меча, смех. Орун отпил из горлянки терпкой браги, вытер губы рукавом, а после — о собственные волосы.

Таков, кажется, был обычай его народа.

— Ты её не знал, Хаджар. И не знал меня. К чему эти пустые слова о соболезновании. Оставь подобные расшаркивания придворным псам.

Какое-то время они молча ели мясо. Каждый раз, когда Хаджар доедал свой кусок, Орун отрывал еще кусок о спины и, не глядя, кидал ему.

— В последний раз, когда мы так сидели, я спросил как её звали.

— Кого?

— Девушку, которую ты потерял.

Хаджар не раз, не два и даже не сто, видел такие же глаза, как у Оруна. Глаза человека, который жил по инерции. Порой цеплялся за что-то, что казалось ему значимым, а затем не понимал, почему это значимо, если разделить успех уже не с кем.

Глаза человека, пережившего свою любовь. Не ту, о которой поют пошлые, избитые песни барды и менестрели, а настоящую. Которая один раз и на всю жизнь.

— С чего ты взял, что я стану тебе свою душу открывать, щенок, — Орун вновь утер губы, затем сжал одну ноздрю и высморкался в костер. Пламя зашипело и лизнуло шкуру кабана.

Великий Мечник выругался и завертел вертел сильнее.

Хаджар откинулся на камни и посмотрел на звезды. Такие далеки и холодные, но столь же прекрасные. Ночное небо — кладбище забытых времен.

— Анис Динос.

— Что?

— Анис Динос, — повторил Хаджар. — так зовут бывшую старшую наследницу клана Хищных Клинков.

— И что с ней? — Орун обгладывал кость. — Она тебе не дала и теперь ты сохнешь? Или наоборот, так хорошо её трахнул, что забыть не можешь?

Хаджар улыбнулся. Если привыкнуть, то грубость Оруна была в чем-то даже приятной. Как редкий холодный душ после тяжелого рабочего дня.

Она возвращала в реальность.

Порой такую же грубую, как сам Великий Мечник.

— Ни первое, ни второе.

Орун на мгновение застыл. Прямо так — с костью между зубов.

— Ты что, по мальчикам что ли?

— Нет.

— Тогда как это — ни первое, ни второе. Слушай, если что, у меня есть и пилюля Нового Ручья.

Хаджар едва было не поперхнулся мясом. Если сравнить пилюли Лиственного Покоя и Нового Ручья, то за последнюю придется отдать десяток первых.

Просто потому, что пилюлю Нового Ручья не мог воссоздать ни один алхимик Семи Империй. Власть имущие понимали, что их можно выкупить разве что в Стране Драконов, а простым горожанам пели басни о находках в древних гробницах.

Ну да — в древних гробницах, когда люди не то что алхимии столь высокого ранга, а банального пороха не знали.

Ни обычного, ни магического.

Ну и ходили слухи, что пилюля Нового Ручья была способна отрастить потерянные конечности адептам, даже Безымянного ранга.

— Спасибо, но все мои органы на месте.

— Ну ладно, — облегченно выдохнул Орун. — Одно дело — ученик мужеложец, с таким еще можно смириться. Но ученик евнух — праотцы засмеялись бы мне в лицо!

— Да иди ты к демонам! — не сдержался Хаджар. — Я думал, что люблю её, ну — по-настоящему. А оказалось, что нет.

Орун засмеялся. Смеялся он долго и заливисто, а потом, резко оборвав смех, на выдохе произнес:

— У неё не было имени.

Хаджар, прежде чем поверить своим ушам, несколько раз моргнул.

— Это как?

Орун, будто приосанившись, как-то даже внешне изменился. Как если бы шкура зверя, в которую он обрядился, вдруг слетела с его плеч и на ружу показался не Орун-Зверь, а Великий Мечник, о котором песен больше, чем звезд на небе.

Былинный герой. Кумир мальчишек, впервые взявших деревянные мечи.

— Это старая история, ученик. Но в такую ночь, пожалуй, можно предаться воспоминаниям. И, пожалуй, будет справедливым, если я награжу твои старания небольшой сказкой о твоем могучем, прекрасном, непревзойденным, удалым в постели и в бою, самым несравненным…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 799**

— С чего бы начать… — Орун, не размениваясь более на мелочи, оторвал у кабана срау всю ногу. Держа её словно палицу, он смотрел вдаль — на раскинувшийся под плато лес. — Больше двадцати веков уже минуло с тех пор, мой ученик.

Двадцать веков… глядя на Оруна, человека пышущего жизнью, находящегося в самом расцвете сил, порой ничего не стоило забыть, сколько, на самом деле, ему было лет.

А в такое момент как сейчас, вдруг становилось понятно, что если телом Орун все еще молод и рука его крепка, то душой…

Хаджар видел и такой взгляд. Направленные к теням прошлого.

Он видел его у своего предка, достопочтенного Травеса. Существа, успевшего состариться душой.

— Я был молод, Хаджар. Молод и талантлив. Родившись на задворках Империи, совсем скоро я ощутил в себе силу, с которой никто не мог сравниться. В шесть лет я уже повергал в поединках офицеров армии — истинных адептов. Они были в трое выше меня и в пятеро тяжелее, но не могли угнаться за моим мечом. К шестнадцати я уже был Рыцарем Духа развитой стадии, обладал Оружием в Сердце и… стал скучать. Никто, на многие километры вокруг, не мог сразиться со мной и победить. Даже заезжие Повелители — я одолел их всех.

Хаджар хотел бы сказать, что понимает Оруна, но не мог. Он уехал из Лидуса раньше, чем смог бы даже в теории завоевать себе славу сильнейшего мечника.

Орун, откусив немного мяса с кабаньей ноги, продолжил свой рассказ:

— К тому моменту я уже жил богато. Мой дом был больше, чем дворец Короля. А женщин в нем всегда было отбавляй. Жратва, похоть и сталь — вот что руководило мной, мой ученик. С утра, наевшись от пуза, я тренировался до поздней ночи, а всю ночь спал с женщинами. Всегда — с разными. Порой я спал сразу с семью и не успокаивался, пока каждая из них не сползала с кровати без сил. Обычно к этому времени наступало утро.

Орун улыбнулся. Той улыбкой, которой каждый мужчина сопровождает воспоминания о временах, когда они были сильны и полны решимости и задора.

— Но мне все равно было скучно. Так скучно, мой ученик, что я оставил все это. Оставил богатство, оставил женщин, оставил родину, хотя… что такое родина, я не особо понимал. Я родился в сточной канаве. Моя мать — дешевая шлюха, заботилась обо мне как могла. Но один из особо извращенных клиентов решил изнасиловать её… разделочным кинжалом. Я тогда лежал в корзине, закиданный грязным бельем. Смотрел на происходящее через деревянные прутья.

По спине Хаджара пробежался холодок.

— Память Рыцаря Духа…

— Именно, — кивнул Орун. — я не мог оставить ублюдка безнаказанным. Но, мой городок был простой точкой на широком торговом пути славен именно своими шлюхами. Так что я потратил немало времени, блуждая по королевству и выискивая этого ублюдка. Все что я знал, — Орун раскрыл ладонь и на нем появился алый медальон с иероглифом «солнце». — Это то, что он носил этот медальон.

— Наемники Солнечного Дня, — узнал Хаджар. — Но они ведь исчезли как раз… почти три тысячи лет назад.

Кусочки пазла начали вставать на свое место. Как и тот факт, что родиной Оруна были южные провинции. Именно там хозяйничали, во времена упадка Дарнаса, Наемники Солнечного Дня. Группа головорезов, слава о зверствах которых прошла сквозь века.

Хаджар, даже живя в Лидусе, слышал несколько не самых приятных песен об этим «молодцах».

— Имено они, — кивнул Орун. — Узнав, кем был тот сучий сын, я не нашел ничего лучшего, кроме как вступить в их ряды. Будь ближе к врагу — думал я. И, не буду скрывать, ученик, я успел натворить всякого крепкого дерьма в те времена. Дерьма, от которого порой даже сейчас вздрагиваю. Особенно в такие ночи…

Орун был членом наемников Солнечного Дня? Хаджар слышал, что их Кровавый Генерал, сильный маг, не раз и не два, нанимаемый королевствами, совершал ужасные вещи. Головы младенцев на кольях, на которые были нанизаны их их изнасилованные конями армии матери, это самое цензурное из того, что упоминалось в песнях.

Причем обычно эти песни заканчивались трактирной дракой — просто людям надо было куда-то выплеснуть свою ярость.

И Орун принимал участие в этом?

— Я не горжусь этим, Хаджар, и,в последствии, попытка омыть мои грехи привела в… впрочем, об этом позже, — Орун прокашлялся. Все это время он старательно прятал свой взгляд. — Генерал этих ублюдков — короткорослый, до жути красивый и такой же жестокий маг с разноцветными глазами. Как сейчас его помню — один глаз карий, другой синий. И волосы. Будто из серого пепла. Он был силен, Хаджар. Уже тогда. Силен настолько, что сомневаюсь, что даже сейчас, объединись я с Морганом, да вылюбят его смердящие дерьмоеды, мы бы смогли его одолеть.

Хаджар сглотнул и заозирался по сторонам. Он не очень хотел знать, обрадуется ли Его Императорское Величество — Морган, если узнает, как о нем отзывается Орун.

— А затем он исчез. После битвы за город Задастр, этот демон попросту исчез. А мы… Наемники Солнечного Дня исчезли только потому, что перебили друг друга. Не знаю, может нас опоили, а может генерал какое-то заклинание наслал. Но резали мы друг друга знатно. Всю ночь кровь лили. В живых осталось лишь несколько. В том числе и я.

Орун замолчал. Он продолжал зубами сдирать мясо с кабаньей ноги. Делал он это, правда, слишком быстро и жестко. Будто пытался заесть что-то.

— А что с убийцей твоей матери.

Орун хмыкнул. Настолько печально, что сердце Хаджара дрогнуло.

— После первой же военной компании в числе наемников, я выяснил, что он умер буквально через месяц после того, как поиздевался над моей матушкой.

Где-то в дали завыли ночные хищники.

— Сколько времени ты провел в числе наемников?

Орун повернулся к Хаджару. В его глазах, впервые за все время знакомства, отразились хоть какие-то чувства. И это была боль. Океаны боли. Чужой боли, котору Орун до сих переживал как свою собственную.

Это была не рана, но жуткий шрам, который порой кровоточил.

— Шесть лет, мой ученик. Шесть долгих, полных дерьма и крови лет, мой ученик.

— Но…

— Мне не было скучно, — перебил Орун. — С ними мне впервые не было скучно. Каждый месяц мы бились с армиями целых королевств. Мы захватывали города. Мы ели от пуза, а недостатка в женщинах не было. На самый разный вкус. От девственниц, до матерей этих самых девственниц. Захваченный город всегда отдавался нам на трое суток…

Хаджар выругался.

— Проклятье, Орун… Проклятье… Проклятье!

— Да, — кивнул Великий Мечник. — Я проклят, мой ученик. Может этого не видно, может на мне нет метки. Но я знаю, что я проклят. И, когда умру, праотцы не встретят мен объятьями. Что бы я не сделал, сколько бы пользы я не принес этой проклятой стране, сколько бы жизней я не спас — меня ждет забвенье. Меня ждет бездна, куда меня столкнут мои собственные предки. Никакого перерождения, для Оруна, мой ученик. Никакой следующей жизни и славы в доме праотцов для Кровавого Меча Солнечного Дня.

Они молчали. Молчали так долго, что успел потухнуть костер.

— Что было дальше?

— Дальше — я очнулся в горе трупов. Видят боги, Хаджар, я отправил к демонам не меньше десяти тысяч этих ублюдков. И, видят демоны, я был бы рад, если бы нашлась рука, которая и меня отправила бы следом, но… Я остался жив. Я вновь был сильнейшим. Стоя на горе трупов, я вглядывался в ночное небо. Такое же, как сейчас над нами.

— И что ты сделал?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 800**

— Почему ты говоришь, что она безымянная? — спросил Хаджар.

Возможно могло показаться странным, что он до сих пор продолжал говорить с Оруном, а не плюнул ему в лицо и не ушел. Может, на мгновение, ему и хотелось так поступить.

Но кто, в таком случае, плюнет в лицо самому Хаджару? Он не тот человек, что мог бы судить Великого Мечника. Особенно после стольких веков верной службы Дарнасу.

— Нет, разумеется родители дали ей какое-то имя. Как иначе… но я его так и не узнал, — боль в глазах Оруна сменилась оттенком радости. Радости, которую позволяет себе испытывать человек, страдающий муками совести. –Она была слепой танцовщицей, Хаджар. И встретил я её в лагере народа Керен.

— Керен… бродячий актеры?

— Именно они, — кивнул Орун.

— Которые воруют лошадей, детей и крадут все, что не приколочено.

Великий Мечник засмеялся.

— Если ты веришь в это, то, наверное, веришь и в то, что на твоей родине все ходят в звериных шкурах, живут в пещерах и трахают собственных матерей.

— Туше, — согласился Хаджар.

Он, все же, не получал особого образования и о разных народах знал лишь из песен бардов. А те любили рассказать какую-нибудь историю о том, как один из народа Керен похитит дочь или вовсе — жену барона и сбежит с ней.

Обычно все заканчивалось хорошо, а песни восхваляли воровскую удаль Керен, их актерские способности и музыкальное мастерство.

Говорят, бог искусств — Телесель, лично принимал участие в создании этого народа. И потому великие поэты, музыканты и актеры, порой откровенничал, что в их крови есть щепотка крови народа Керен.

Барды пели и об этом — шутили, то эта щепотка, обычна, была весом со всего говорившего. А еще пели о том, как порой простые девушки Керен вдруг обнаруживали в себе похищенных принцесс.

— Я путешествовал уже третий десяток, Хаджар. Но встретив её… Что же, стоит сказать, что народ Крене, по сравнению с Солнечным Днем, казались настоящими святыми. Да, мы иногда воровали, но только когда не было что поесть.

— Но ты мог бы накормить их всех охотой…

Орун улыбнулся. Не той, знаменитой, хищной улыбкой, которой пугали детей и новобранцев армии, а самой обычной. В чем-то даже теплой и ностальгической.

— Я забыл упомянуть… После того, как отправился в свое путешествие, я поклялся более никогда не обнажать меча. И многие годы был верен своему слову. Тот меч, ученик, который я обагрил кровью Наемников,я выбросил в ближайший ручей.

Мечник, выбросивший свой меч? Хаджар с рождения был лишен половины своей души, но Орун пошел дальше. Он попросту выдрал эту половину и выбросил в воду.

Ибо меч, для мечника, постигшего Оружие в Сердце, это не нечто абстрактное. Это часть его самого.

— Она танцевали мне в тот вечер, — Орун мечтательно прикрыл глаза. –Слепая девушка такой красоты, что я, знавший тысячи дев, никогда не видел. Я полюбил её, Хаджар, полюбил в ту же секунду. И не мог больше представить себя без неё. Без меча — мог. А без неё — нет. Странная ирония, не находишь. Теперь у меня есть меч, но нет её…

Орун опять начал с утроенной силой жевать мясо. Делал он это так яростно, что прогрызя себе путь к кости, раскусил её надвое. Кусок кабаньей ноги упал на камни, покатился, а затем исчез за обрывом.

— На второй вечер мы уже любили друг друга. Под телегой, Хаджар. Под сраной телегой, нагруженной навозом. Но на тот момент сырая земля казалась мне лучшей кроватью, а дерьмо над головами — изысканнейшим балдахином.

Хаджар кивнул своим мыслям. Вот теперь рассказ начинал походить на то, что он слышал про народ Керен. Кроме как воровать и выступать, они еще умели любить и слыли мастерами постельных утех. А о страсти их мужчин мечтали многие молодые девушки.

Собственное, в некоторых городах, бродячая труппа, в которой выступал Хаджар, выдавала себя за Керен.

— Я провел с ними неделю.

— И за это время ты не узнал её имя?! — удивился Хаджар.

— Звучит неправдоподобно, но так оно и было, — развел руками Орун. И тут его взгляд помрачнел. — А затем… Это не были Ласканцы. На тот момент я вообще ничего не знал об Империях. Но воины, каждый, как на подбор, пиковый Небесный Солдат, напали на город, в которым мы выступали. И, Хаджар, я такого прежде никогда не видел. Их были сотни тысяч. Целая орда истинных адептов. А у меня не было меча…

— Но ты был Рыцарем Духа. У тебя было Оружие в Сердце!

— Да, были! — рявкнул Орун. — Но у меня была моя клятва! Я не собирался проливать ни чьей крови!

Камни вокруг Великого Мечника потрескались, а пространство пропиталось столь глубокими мистериями, что Хаджар не сомневался — одно лишь желание, усилие воли Оруна, и весь этот горный пик исчезнет с лица земли.

— Город пылал, ученик. Пылал совсем как в те ночи… — Хаджару не надо было пояснять, про какие именно ночи говорил Орун. — Я искал её… Её отец — один из главных актеров нашей «семьи», отправил её выступать с братом в трактир. В качестве менестрелей. Боги, Хаджар, как она пела…

Глаза Оруна заблестели. Это не были слезы. Лишь блеск прошлого.

— Я нашел её, Хаджар. Не знаю, существует ли в действительности карма или судьба, но я нашел её. Изрезанной. Изуродованной. Убитой. Под кучей хлама и горящего мусора. Совсем как те, кого я сам, когда-то, оставлял после себя, — руки Оруна дрожали настолько сильно, что из них выпала кабанья нога. — Единственная, на весь этот проклятый мир, девушка, которая не видела крови на моих руках. Которая не шарахалась от моих глаз. Которая приняла меня. Которая полюбила меня. И я не смог её защитить… Я потерял её Хаджар. Боги наказали меня и наказали её. Она не должна была любить меня и тогда бы осталась жива.

— Ты не знаешь этого, Ор…

— Знаю! — и срезанные камни полетели в сторону леса. — Это я предложил отправиться в тот город. Это я привел их к гибели… В тот вечер, Хаджар, в тот вечер, когда она выступала в трактире, я смотрел на тренировку городской стражи. И предавался воспоминаниям о былых временах. Я предпочел ей, единственной, тень своего прошлого. Она просила пойти с ней, а я солгал, чтобы хоть одним глазком посмотреть на стражников. Сравнить их с собой…

Хаджар сдержался, чтобы не выругаться.

Орун замолчал.

— А что было дальше?

— А дальше я встретил Моргана. Дальше была битва у Кристальной Реки. А затем — бесконечность войн, в которых я сражался за Дарнас. Но об этом позже.

Орун поднялся и обнажил меч. И в ту же секунду черное, ночное небо, превратилось в одну сплошную белую молнию такой силы, что она могла рассечь всю Гору Ненастий.

Она выхватила из тьмы простую небесную лодку, на которой стоял невысокий, сухой старик. Он опирался на трость и смотрел на их плато.

— Здравствуй, старик, — слегка поклонился Орун.

— Ты нарушил приказ Императора, Орун. Тебе запрещено брать учеников и ты об этом знаешь, — несмотря на то, что старик находился далеко, его голос громом прокатился над горой. — Я пришел за твоей жизнью.

Орун улыбнулся. Теперь уже той самой, хищной улыбкой.

— Прости, старик! — прорычал он, пока вокруг него вскипала дикая, невиданная Хаджаром сила, невообразимая. — Приди ты раньше, я бы с радостью отдал её тебе! Но теперь не могу. У меня появился щенок из которого я должен вырастить дракона!

И Орун обернулся белой молнией.

Старик поднял трость.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 801**

Вертикальные зрачки, которые на этот раз иноземный Масте не скрывал, выдавали в нем не просто высокоуровневого монстра, а к тому же еще и невероятно древнего, со столь же древним родом.

Учитывая обещание, которое Хаджар дал умирающей матери Азреи, он провел некоторое время за исследованием вопроса о том, как монстр может стать человеком.

К тому же об этом, пусть и не много, знал достопочтенный предок Травес. Немного, потому, что Хозяева Небес, за исключением «родов-изгоев», на представителя которого охотился Бессмертные в Море Песка, с самого рождения имели две формы.

К тому же Хозяева Небес вообще считали свою звериную форму пригодной лишь для медитаций и путешествий на дальние расстояние. Большую часть жизни они пребывали в человеческой.

Так вот — недостаточно было стать сильным зверем, пускай хоть Первобытной стадии, чтобы, даже не оборачиваться человеком, а банально уметь выражать свои мысли на языке людей.

Мать Азреи, несмотря на ступень Древнего монстра, прожила многие тысячи лет. Её разум, окрепнув, смог прорваться сквозь путы звериных инстинктов. Но даже так, некоторые человеческие понятия были ей непонятны и незнакомы.

И это требование лишь к речи. Для того, чтобы научиться оборачиваться человеком, зверь должен был либо иметь в своем роду десятки поколений имеющих две формы зверей или достичь уровня силы, сравнимого с человеческим Бессмертным адептом.

Иными словами — перед Азреей лежал еще очень длинный путь.

Путь, который иноземный Мастер прошел еще при рождении.

Хаджар дернулся было, но еще до того, как энергия из его Ядра переместилась в ноги, плечо Хаджара сжала тяжелая рука. И одним лишь этим движением Мастер сковал энергетическое тело Хаджара, сделав его неспособным манипулировать внутренней силой.

— Я хочу лишь поговорить, юноша, — Мастер провел перед глазами свободной ладонью и те мгновенно лишились необычных, вертикальных зрачков.

Теперь это были самые обычные, карие глаза.

И с точно такой же легкостью, он избавился и от своего весьма характерного запаха. Запаха, который Хаджар на всю жизнь заполнил благодаря всего одной пещере.

Пещере, где тысячи лет был заперт Травес.

Перед Хаджаром стоял дракон. Представитель расы Хозяев Небес, которые, из тени, руководили семью Империями. Хотя, в последнее время, Хаджар подозревал, что никакого прямого воздействия на Империи они не осуществляли.

Скорее всего, отношения между Семью Империями и Страной Драконов были примерно такими же, как между Лидусом и Дарнасом.

Последние собирали с первых дань и на этом все.

— Высокого Неба в вашем доме, — ответил на приветствие Хаджар.

Мастер кивнул. Не собеседнику, а каким-то своим мыслям.

— У тебя был учитель, — не спрашивал, а утверждал дракон. — Это хорошо… даже очень хорошо.

Отпустив плечо Хаджара, он направился вперед. Тот, немного подумав, глубоко вздохнул и пошел следом. В течение долгих десяти минут вдвоем они шли к Вратам Ярости. Вокруг кипела жизнь.

Но, что удивительно, при этом никто из работников сада не обращал на них внимания. И не потому, что им не было дела.

Стоило мимо пройти дворянам или аристократам, покидавшем Запретный Город, как рабочие провожали их долгими взглядами. В них легко читалась затаенная, классовая ненависть и зависть.

Да и сами дворяне вряд ли бы прошли мимо иноземного Мастера не выказав ему при этом уважения хотя бы кивком головы.

— Как это возможно? — прошептал Хаджар. Он слишком поздно спохватился, что произнес это вслух.

— Я сказал, чтобы на нас не обращали внимания. И, как ты видишь, мое Слово оказалось сильнее, чем ваши, человеческие, практики и техники.

Хаджар уже слышал о магии Слов. Осколок прошлого Горшечника что-то упоминал о ней, отзываясь, как о самом могущественном из путей волшебства. Намного сильнее того, которым следовал тот же Макин. Хотя и он вполне успешно, всего одним заклинанием, уничтожил защищенного броней Повелителя Пикового уровня.

— Что вы хотели от меня, мудрый Мастер?

Дракон засмеялся. В его смехе, помимо человеческих ноток, явно звучало что-то, напоминающее рычание. Хотя, возможно, Хаджару просто показалось.

— Не думаю, что я достоин приставки «мудрый», юный воин. Бессмертие, да откроется в нем вечность, пока все так же недосягаемо для меня, — Мастер остановился. Развернувшись в профиль, он протянул перед собой руку. Хаджар явно видел, как его губы шевелились, но звуков так и не различил. Подул ветер. Он собрал несколько лепестков алого цветка, а затем разбросал их по изысканным одеждам Мастера, формируя узор в виде целого цветочного куста. — Красный Свет — безумно редкий, но абсолютно бесполезный в алхимии цветок. И, все же, жаль, что он не уцелел…

Хаджар промолчал. Он понятия не имел, о чем говорит дракон. И, если честно, не очень хотел знать. Он вообще предпочел бы никогда не сталкиваться с представителем Страны Драконов.

Во всяком случае — не в ближайшее время. Не тогда, когда он не был готов заплатить цену, озвученную Травесом — посадить дерево и… убить Императора Драконов.

— Он так же редок, как и ты — Хаджар Дархан, — Мастер развернулся, сцепил за спиной руки замком и пошел дальше.

— Разве у Хозяев Небес так мало бастардов? Я ведь не единственный, кто обладает Зовом вашего рода.

— Да, ты прав. Молодая, горячая кровь дракона порой заставляет его делать абсолютно необдуманные поступки. Министерство внутренних дел старается следить за распространением нашего семени, но это не всегда удается.

— Тогда, надеюсь, наша беседа была вам приятна, — Хаджар слегка поклонился. Даже несмотря на то, что Мастер был повернут к нему спиной, Хаджар не сомневался — тот его прекрасно «видит». — Прошу меня простить, достопочтенный Мастер, но меня ждут неотложные дела.

— Неотложные, — повторил, с явной улыбкой, дракон в человеческом обличии. — Семя наше и правда разбросано по Семи Империям, но ты, юный воин, совсем иной случай.

Дракон резко остановился. Развернулся и положил ладонь на грудь Хаджару. Он проделал это так быстро, что Хаджар не то, что среагировать не успел, а едва было в сторону не отлетел.

Но сила, с которой двигалась рука Мастера, была направлена вовсе не на Хаджара, а словно — вокруг него. Она закрутила вокруг них вихрь из лепестков цветов и травы.

Рабочие ненадолго отвлеклись от своих дел. Полюбовались внезапным цветастым танцем, а затем продолжили восстанавливать сад.

Хаджар сглотнул.

Если бы Мастер не рассеял силу в воздухе, то… В том, что Хаджар здесь бы не стоял, не возникало ни тени сомнения. Но, при этом, не стояло бы и всего Запретного Города.

Одним движением этот дракон был способен уничтожить целый район Даанатана. И ведь, учитывая его владение Словами, ближний бой не являлся его настоящей силой.

Дракон не был бойцом, скорее — магом.

Проклятье…

— Не бойся, маленький воин, — Мастер слегка сощурился, а затем отнял ладонь. — Если бы я находил твой существование неугодным моей родине, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали. И, для надежности, Дарнасу пришлось бы отстраивать новую столицу.

И это не звучало как напыщенная, пустая угроза. Скорее простая констатация факта. При желании, дракон смог бы сравнять с землей весь Даанатан со всеми населявшими его адептами.

Стать учеником такого существа? Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой.

— Что вы от меня хотите? — повторил свой вопрос Хаджар.

— Я уже сказал, — губы дракона вновь зашевелились. Хаджар не успел понять, что происходит, но они уже стояли не в центре Запретного Города, а на высокой скале, которая, как помнил Хаджар, находилась в сотне километрах от столицы. — Просто поговорить…

— А здесь мы…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 802**

Если бы Хаджар не привык к тому, что ему угрожают существа, способные прекратить его существование усилием мысли, то, скорее всего бы, испугался.

А так — лишь немного напрягся.

— Что вы хотите знать, достопочтенный Мастер? — и все же, голос Хаджара немного дрогнул.

За всю его жизнь, полную странствий и приключений, но встречал древних духов, жрецов богов, Бессмертных, эмиссара Князя Демона и, без малого, самого Врага — Черного Генерала. Осколок души которого и вовсе носил внутри себя.

Но, тем не менее, это был лишь второй, после Травеса, дракон, с кем он вел беседу.

— Откуда у тебя сердце дракона, юноша? — с лица Мастера мгновенна слетала маска добродушия.

И, может это просто разыгралось воображение Хаджара, но ему показалось, что под человеческими чертами Мастера проступило нечто звериное. Жуткое. Хищное.

Теперь он не сомневался, что тюрбаном Мастер скрывает свои рога. То, что Травес с гордостью носил в человеческом облик, Мастер прятал, дабы сойти за человека.

Почему-то этот факт немного успокоил Хаджара.

— Его…

Дракон внезапно поднял ладонь. Ветер развевал его дорогие одежды. За спиной клонилось к закату солнце. Не будь ситуация такой напряженной, то выглядела бы в чем-то даже красиво.

— Перед тем как ответить, подумай несколько раз, юный воин. Я сумею отличить мельчайший оттенок полуправды в твоих словах. Либо отвечай искренне, либо смирись со своей судьбой и достойно, без лжи, уйди к праотцам.

И вновь — у Хаджара не возникло и тени сомнений в том, что ему не угрожали. Мастер действительно просто предупреждал его о том, что следует оставить все попытки солгать.

— Его мне отдал мой предок, — ответил Хаджар.

В ту же секунду рядом с ним ударила желтая молния. Пронзив камни, она буквально рассекла скалу на две части. И это учитывая, что скала возвышалась над землей на добрых полтора километра.

Вторая половина, на которой не стояли Хаджар с Мастером, с грохотом обрушилась на землю. Пока огромные валуны, поднимая клубы пыли, грохоча не хуже весеннего грома, падали вниз — Мастер не сводил с Хаджара взгляда своих поддельных, карих глаз.

Опять же — дважды намекать Хаджару было не нужно. Вздохнув и поняв, что действительно никак не сможет обыграть столь древнее и могучее существо, не скованное при этом законами Неба и Земли (Дарнас, по сути, являлся частью Страны Драконов и они могли здесь делать все, что пожелают) начал свой рассказ.

По мере того, как вплывали одни факты за другими, Хаджар видел на лице Мастера самые разные эмоции. Начиная, что неожиданно, страхом и заканчивая неподдельным интересом.

— Покажи, — в конце истории, занявшей добрых четверть часа, потребовал дракон.

— Что?

Вместо ответа Мастер вытянул перед собой указательный палец. Ноготь, вытянувшись и окрепнув, преобразился в короткий коготь.

Резко взмахнув, дракон рассек одежды Хаджара. Под лучи закатного солнца попала черная татуировка Зова. Как и прежде, она, закрывая сердце, покрывала всю левую грудную мышцу. Черный иероглиф-дракон, свившийся в круге из других рун и символов, смысл которых даже Нейросеть расшифровать не смогла.

И, настолько же, насколько татуировка не имела смыла для Хаджара, настолько она была значима для Мастера.

Иначе как еще объяснить, что он отшатнулся и абсолютно машинально поднял руки в приветственном салюте Страны Драконов.

— Прикрой, — прошептал он и, не успел Хаджар ничего понять, как потеряв самообладание, Мастер прокричал. — Закрой её немедленно.

Хаджар не стал настаивать на том, что именно из-за Мастера татуировка и увидела свет. Он запахнул рассеченные одежды и потуже стянул пояс. Старые, родные хламиды ждала очередная штопка.

— Горящее Небо, — выдохнул Мастер и, будто растеряв все свои могучие силы, опустился в позу лотоса. Схватившись за голову руками, он тяжело дышал и шептал. — Как это возможно… Как это возможно… Нет, не может быть… Я собственными глазами видел, как все они… все они…

Хаджар, не зная что и думать, сел рядом. На всякий случай, он мысленно обратился к пространственному кольцу и проверил, там ли еще Ядро предводительницы демонов Пустошей. Просто для того, чтобы убедится в наличии козыря при необходимости побега.

— Мастер, вы…

— Молчи! — прогремел дракон. Его рык, ничуть не похожий на человеческий, громовыми раскатыми прокатился над рассеченной скалой. — Молчи… ничего не говори. Горящее Небо! Я должен бы убить тебя на месте.

Глаза Мастера грозно сверкнули и Хаджар уже было вытащил на свет алое Ядро, как внезапно дракон поник. Ели раньше он выглядел пусть и старым, но полным сил, то теперь из него словно стержень вытащили. От него начало пахнуть самим временем.

— Что ты знаешь о своем учителе? — внезапно спросил Мастер, а затем добавил. — Предупреждение о правде все еще в силе. Даже более того — если мне хотя бы покажется, что ты пытаешься что-то от меня скрыть, то я испарю даже твою душу — никакого дома праотцов.

В руках Мастера внезапно появился посох. Длинной почти в два метра, но такой толщины, что сражаться таким было бы бесполезно.

По всей поверхности деревянного артефакта шла искуснейшая резьба. Настолько невероятная, что при слишком долгом взгляде начинало казаться, что фигуры на нем постепенно двигаются.

Они сплетаются в руны и иероглифы, а потом разделяются и продолжают свое путешествие по поверхности посоха.

Хаджар в очередной раз сглотнул.

От посоха веяло совершенно невероятной силой. Поверхностный Взгляд, брошенный на него, тут же слепило разноцветное великолепие свитых внутри потоков энергии.

Ко всем демонам — Мастер держал в руках Божественный артефакт!

Второй рассказ у Хаджара занял намного меньше времени. Он включал в себя истории о тренировках с Травесом и сне, который он показал.

После того, как Хаджар произнес последнее слово, Мастер на почти целый час погрузился в глубокие размышления. Все это время Хаджар держал Ядро демоницы наготове.

Он понятия не имел, что будет, если он последует совету Хельмера и капнет на него своей кровью. Лишь надеялся, что последствия будут менее болезненными, чем испарение души.

— Видит Высокое Небо и Истинные Духи, — вздохнул, наконец Мастер. Все так же держа на коленях посох, он устало потер переносицу. — Если кто-нибудь, когда-нибудь, узнает, что я не убил тебя в ту же секунду, как все узнал, то весь мой род исчезнет вместе с твоим драгоценным Лидусом и Даанатаном в придачу.

И, опять же, в этом не было ни толики угрозы. Лишь глубокое сожаление неотвратимости подобной судьбы.

— Передача сердца от дракона к его прямому потомку настолько запретна? –спросил Хаджар.

— Нежелательна. Сами по себе такие случаи происходили, но крайне редко.

— Тогда почему вы так… — Хаджар неопределенно помахал рукой.

— Потому что одно дело, передать потомку сердце простого дракона, — Мастер впервые, за долгое время, поднял на Хаджара взгляд. — и совершенно другое — когда это делает племянник свергнутого Императора.

Хаджар несколько раз моргнул глазами.

Травес был племянником Императора Страны Драконов?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 803**

Почему-то история со свергнутым правителем постоянно присутствовала в жизни Хаджара. Сперва его собственный отец — Король Лидуса погиб от руки брата. Затем он узнал о том, что семью Анис Динос, бывшей старшей наследницы клана Хищных Клинков постигла та же участь.

А сейчас он слышит, что примерно похожая история произошла в роду его учителя, дракона Травеса? Единственным, что могло служить оправданием таком совпадению это то, что в безымянном мире постоянно шла борьба за силу и власть.

Одни королевства и семьи поднимались, чтобы затем их свергли другие –более сильные и отважные. Постоянный круговорот из крови и стали, в котором выживал только сильн…

Постойте…

Если Травес являлся частью Императорского рода Страны Драконов, то… Хаджар ведь был его прямым потомком? Не только благодаря сердцу, но и всему роду, который он вел от своего отца Хавера Дюрана.

— Вижу ты понял, — криво улыбнулся Мастер. — но не жди, что я стану кланяться тебе в ноги.

Хаджар заторможено кивнул.

— И сразу предупрежу, если ты рассчитываешь въехать на белом коне в Страну Драконов и предъявить свои права на трон — ничего хорошего из этого не выйдет.

— Достопочтенный Мастер, я прекрасно понимаю, что власть, даже в захудалом Королевстве, никто просто так не отдаст и…

— И это никак не связано с жадностью, — перебил дракон. Древнее, могучее существо, слегка нервно поглаживало свой посох. И, теперь уже без всяких сомнений, оживший разной орнамент следовал за его движениями. — Предыдущий Император был самым страшным бедствием, которое знала Страна Драконов. Его имя вычеркнуто из истории, а вся его семья была убита.

— Травес мне никогда об этом не рассказывал.

— Стыдился. Как и все Лазурное Облако… — Мастер, произнося название племени предка Хаджара слегка вздрогнул. — Что ты знаешь о своих предках, Хаджар? Что ты знаешь о Лазурном Облаке?

— Немногое, — пожал плечами Хаджар. — Только то, что они любили выращивать деревья и были простыми пастухами, которых уничтожили войска нынешнего Императора.

— Действительно немногое, — задумчиво протянул дракон. Некоторое время он размышлял о чем-то, а затем, решившись, глубоко вздохнул и начал свой рассказ. — Думаю, будет справедливым, если последний из Лазурного Облака узнает историю своих предков. После того, как я закончу свой рассказ, ты сможешь решить, что делать со своей судьбой.

Мастер не сделал ни единого движения, но между ним и Хаджаром появился широкий, синий шелковый платок.

Украшенный узорами из драгоценных металлов и россыпью мельчайших осколков столь же драгоценных камней, этот платок, за которыми госпожа Брами отдала бы душу, служил простой походной скатертью.

Вскоре на нем появился белый кувшин с вишневым соком и две пиалы. Мастер, как и положено по законам гостеприимства, сперва налил Хаджару, и только после этого — себе.

— Страна Драконов была основана первым племенем Великих Хозяев Небес, –начал свой рассказ Мастер. — Оно носил название Громового Облака.

Хаджар хотел было спросить, причем тут племя Травеса — Лазурное Облако, но решил промолчать. Перебивать и без того взвинченного дракона — ищите другого идиота.

— Сотни эпох Громовое Облако правило нашей растущей Страной. Порождая сильнейших воинов и мудрейших правителей, оно вело нас в светлое будущее. Но, вместе со Страной Драконов, росло и Громовое Облако. В какой-то момент у Императора родился не один, а двое наследников. Событие, которое не особо добавляет спокойствия в стране.

Пауза оказалась слишком длинной, так что Хаджар решил заполнить её своей догадкой.

— У Императора Моргана тоже родилось двое детей.

Мастер кивнул.

— Его род постигнет та же участь, что и Громовое Облако, — он отпил немного сока и поставил пиалу обратно на платок. — Если не избавиться от второго наследника во младенчестве, то Императорский род, как и любой другой знатный род, будет расколот на две части. Правящую и побочную ветви. Тоже самое произошло и с Громовым Облаком. Так появилось Облако Бури и Лазурное Облако.

— Но почему этого все так боятся?

— Потому что, маленький воин, — Мастер вновь наполнил пиалу. — когда раскалывается род, то он не только разделяется на две семьи. Разделяются и его начала. То, что было единым, теперь будет разделено. А, за исключением редких случаев, это не приводит ни к чему хорошему.

В словах Мастера звучала некая древняя мудрость, сокрытая для разума простого Рыцаря Духа. Но, даже так, Хаджар теперь понимал, почему сам факт наличия в стране принцессы не очень-то и афишировался.

— У власти осталось Облако Бури, а Лазурное Облако действительно, на целые эпохи, стало заниматься земледелием. Несмотря на то, что они были богаче, чем сам Солнце, каждый день их мужи уходили в поля, а жены делали вкуснейший хлеб.

Хаджар вспомнил видение прошлого Травеса. Того, как он, в поте лица, работал на земле.

— Сила и мудрость Грозового Облака, Хаджар, раскололась надвое. Но власть, даже в Стране Бессмертных, получают не мудрые, а сильные. Сильный — всегда воюет за власть, хотя редко когда для неё подходит. А мудрый, несмотря на то, что оказался бы лучшим из правителей, слишком… мудр для того, чтобы искать власти.

Хаджар уже где-то слышал похожее высказывание, только не мог вспомнить где.

— Первые эпохи наша страна продолжала процветать, но затем… — Мастер сделал несколько слишком больших глотков. Он явно нервничал. — Затем разум Императора начал меркнуть, а жажда силы только расти. И мы отправились на войну. Одну, вторую, третью… Страна Драконов из края мудрости и покоя начала превращаться в агрессора. Мы захватывали все новые и новые территории. Подчиняли целые народы. Создали…

— Семь Империй, — закончил за мастера Хаджар.

— Именно так, — не стал отрицать дракон. — но, одновременно с тем, как росла власть Страны Драконов, Император хотел все больше и больше силы еще и внутри страны. Начались казни. Репрессии. Целые семьи подвергались участям, куда более страшным, чем смерть. Страну Драконов залили реки крови её собственных граждан. И так было до тех пор, пока не восстало племя Ночной Молнии. Они убили Императора. Всю его семью. Всех детей. Всех бастардов. Всех существ, в ком была хоть капля крови племени Грозового Облака. А еще они… они…

— Истребили Лазурное Облако.

— Никто этого не хотел, Хаджар. Поверь мне — никто не хотел, но… Мы должны были быть уверены. Уверены в том, что Страна Драконов вновь сможет встречать мирные рассветы. Что из тьмы прошлого не появится демона, который предъявит свои права на трон и вновь погрузит страну в омут крови и раздора.

Какое-то время они молчали. Дул ветер. Он приносил с собой лепестки цветов. Нынче, в небе над Даанатаном, кружило цветочное облако состоящие из всех цветов радуги. Как бы двусмысленно это не звучало…

— Вы сказали — «мы», — внезапно понял Хаджар.

— Я был одним из тех кто пришел в земли Лазурного Облака. Я был одним из тех, кто убил отца и мать Великого Героя Травеса. И за это, по сей день, несу бремя, которое тяжелее, чем та земля, по которой ты ходишь, Хаджар.

— Великого Героя?

Мастер отпил еще немного сока.

— То видение, что Великий Герой показал тебе, это лишь верхушка айсберга. Лишь тень от того греха, что до сих пор довлеет над Страной Драконов.

— Что это за грех?

На этот раз Мастер, не церемонясь, взял кувшин за горлышко и опрокинул в себя все содержимое.

— Мы убили невинного ребенка, Хаджар. Мы убили, возможно, единственное спасение нашей страны. Между вами, людьми, из-за слабой крови, запрещены родственные связи. Но между драконами такого нет. И, спустя сотни веков, племя Лазурного Облака и Грозовое Облако наконец вновь объединились. У них родился общий сын. И, кроме нынешнего Императора и трех его советников, об этом не знал.

Хаджар пытался переварить услышанное.

— Вот эти руки, Хаджар, — Мастер протянул свои дрожащие ладони. — Именно эти руки участвовало в том, чтобы забрать трон из рук одного деспота и отдать его другому — еще более жуткому. Видит Высокое Небо, нынешний Император уже давно оставил позади своего предшественника. А единственных, кто мог его остановить, он истребил.

Хаджару захотелось выпить. И, желательно, не сока. А еще куда желательный — браги.

— И то, что я тебе рассказал, знают лишь единицы. Те, кому повезло избежать участи быть убитыми или сосланными на рудники, — Мастер протянул разделочный нож. — Принеси клятву, Хаджар Дархан. Иначе я уничтожу тебя, а после этого уйду к праотцам ибо второго такого греха моя душа не переживет.

— Какую клятву?

Глаза Мастера сверкнули грозно и твердо. Так, как могли только у существа, которое было готово объявить войну целому государству.

— Что ты отправишься со мной в Страну Драконов и восстановишь справедливость. Ты свергнешь нынешнего Императора-узурпатора!

Видят Вечерние Звезды, это было самое простое решение из всех, что когда-либо принимал Хаджар.

Он спокойно и тихо ответил:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 804**

Дул ветер. Он поднимал клубы каменной пыли, оставленной в воздухе после разрушения скалы. Он кружил лепестки цветов, создавая впечатление, будто Мастер и Хаджар сидели внутри раскрашенного монахами склепа.

— Разве ты не слышал, что я сказал, юный воин? — руки дракона, покрываясь ромбовидными, синеватыми чешуйками, сжали посох.

В ту же секунду за спиной у Мастера появилось призрачное изображение волны искрящейся энергии. Она накрыла собой горизонт, коснулась земли, а затем взмыла до неба.

Хаджар, благодаря Взгляду, мог видеть всполохи энергии внутри миража, но, даже без него, прекрасно ощущал давление силы дракона.

Одно лишь касание посоха, одна лишь готовность отправить в полет заклинание, все это могло бы уничтожить слабого Рыцаря Духа.

Из носа у Хаджара потекла алая струйка. Он не стал её вытирать или вообще предавать особого значения.

— Я прекрасно вас слышал, достопочтенный Мастер.

— Тогда в тебе слишком мало смелости, чтобы бросить вызов Императору? Видимо кровь дракона превратилась в твоем человеческом теле в простую воду.

— Может и так, достопочтенный Мастер, — в руке Хаджара появился Черный Клинок, а на теле вспыхнула темной сталью броня Зова. — но мы, с вами, сидим в моей стране. Мы сидим на скале не в Стране Драконов, а в Дарнасе. Здесь моя родина. В королевстве Лидус живет моя сестра и мои товарищи. Там могилы моего брата и моей семьи. Там я, однажды, обрету свой покой.

— Я не прошу тебя занимать трон Страны Драконов, Хаджар, — покачал головой Мастер.

— Нет, — согласился Хаджар. — вы просите меня оставить мой дом. Покинуть родину. Ради того, чтобы воевать на чужой войне.

— Это не чужая война! Страна Драконов — точно такая же родина для твоих предков, как и моя.

Из миража за спиной Мастера вырвались разноцветные искры. Пронзив собой крышу их пыльного склепа, они подожгли облака. Покров из яростного пламени, растягиваясь на многие километры, накрыл собой скалу.

Хаджар не испытывал страха. Только лишь ярость.

— Родина, которая заключила моего предка на миллионы лет в темницу. Которая убила его семью. Которая тысячами лет стравливает друг против друга Семь Империй и ограничивает наш уровень развития. Вы, Мастер, предлагаете мне помочь стране, которая держит нас — людей, за рабов.

— Если бы не Драконы, то ваших империй вообще бы не существовало! Последний Король уничтожил бы все, до чего смог дотянуться! Эрхард был безумен!

С неба ударила огненная молния. Пламенем торнадо она вонзилась в землю у подножия рассеченной скалы и выплавила в земле воронку диаметром в сотню метров. И это даже не была прямая атака или заклинание дракона.

Лишь его чистый гнев, обретший форму в виде всполохи силы.

— Дарнас ждет битва, достопочтенный Мастер, — Хаджар поднялся на ноги и развернулся лицом к столице. Его плащ, с гербом из серебра, развевался на крепчавшем ветру. — И я не собираюсь оставлять свой дом во времена, когда он нуждается в каждом из нас.

В течение трех, долгих, жутких секунд на небе бушевала огненная гроза. Пламенный шторм волнами обрушивался на скалу. А затем все стихло. Так же быстро, как и родилась горячая буря, так же быстро она и стихла.

— Я был не прав, маленький воин, — Хаджар стоял спиной к Мастеру и потому не видел выражения его лица. — кровь дракона все еще кипит в тебе. Мы продолжим этот разговор после того, как закончится война с Ласканом.

Хаджар обернулся.

Он стоял один на рассеченном скальном пике. Все, что напоминало о недавнем присутствии иноземного Мастера — оплавленные, в форме руны свившегося дракона, камни. И изысканный шелковый платок.

Усилием воли Хаджар убрал его в пространственное кольцо. Если подвернется удобный случай, он обязательно попытается продать его госпоже Брами.

\* \* \*

Столица, как и описывала придворная лекарь, гудела не хуже встревоженного пчелиного роя. Народ сновал по улицам, толкался около лавок и магазинов, буквально сметал прилавки, а уличные торговцы праздновали свой пир стервятников.

— Да как у тебя только язык поворачивается такую цену заламывать! Только вчера эти пилюли стоили по шесть монет за унцию! А теперь ты продаешь за восемнадцать?! Это в три раза дороже!

— Я умею считать, достопочтенный покупатель. И, если вам не нравится цена, вы можете обратиться к любому другому торговцу!

— Да к демонам тебя и твою братию! Дай мне шесть унций и подавись своими монетами, стервятник!

— С вами приятно иметь дело, приходите еще!

Адепт, сплюнув под ноги торговцу, едва не свернув его прилавок с разнообразной алхимией, направился дальше — вниз по улице.

— Подходите, подходите! Лучшие амулеты и талисманы, все по вчерашней цене!

Стоило только прозвучать двум последним словам, как целое море из покупателей рвануло на другой конец улицы. Адепта, только-только вложившего на деревянный прилавок (на самом деле — груду из ящиков) товары, едва было не смели.

Ему разве что не в лицо кидали туго набитые кошели. Люди кричали, чтобы именно им он продал зищатные и атакующие амулеты.

Хаджар, проходя мимо, при помощи Взгляда прекрасно видел, что большинство амулетов и талисманов у продавца имели бытовое назначение.

— Защитные чары уровня Рыцаря Духа! Продержатся на вашем доме не меньше месяца! Семьдесят монет!

— Восемьдесят!

— Возьми, у меня девяносто!

— Сто десять и без торгов!

— Сто десять, — торговец выхватил тугой кошель и вложил в протянутую руку вышитый алым и золотым, тканевый прямоугольник — амулет.

Покупателя тут же оттеснили другие желающие, а сам он побежал дальше по улице — успеть к травникам и к фермерам. Даже адептам, порой, требовалась еда. Так что продукты, пусть и не улетали так же, как алхимия, амулеты и талисманы, но тоже пользовались спросом.

Хаджар покачал головой.

Радостный покупатель даже не удосужился проверить, что же именно ему всунули в руку. Продавец действительно торговал боевыми и защитными амулетами, но вот в руки покупателей вкладывал совершенно иные.

Купить за сто десять монет амулет, который создаст в твоем доме запах свежескошенного луга? Такой даже за две монеты продать-то сложно.

Их, обычно, делали ученики магов-начертателей, чтобы набить руку и перейти к чему-то более серьезному.

— Где ты пропадал, варвар?

Справа к Хаджару, рассекая людской речной поток, подошел Эйнен. Они пожали друг другу предплечья, а затем крепко обнялись.

Несмотря на то, что прошло лишь несколько дней, складывалось впечатление, будто с их последней встречи минуло еще несколько лет.

— Лежал в дворцовом лазарете, — ответил Хаджар. Он решил умолчать, что после этого имел не самую обычную беседу.

Это не та информация, о которой стоит говорить стоя посреди переполненной людьми, оживленной улицы.

— Ты устроил большой переполох, Хаджар, — из-за спины Эйнена показалась Дора. Как и всегда — прекраснее первого луча солнца, она была одета в простые, но добротные и качественные одежды. — Говорят, ты едва не устроил драку с корпусом стражей.

— И кто же это говорит?

Дора улыбнулась.

— Сам корпус.

Хаджар устало покачал головой. Император действительно, всего парой слов, приставил к нему целое жлитное формирование.

— У нас появились проблемы, — вздохнул Хаджар. — наш с вами план, вы сами знаете какой, придется немного подправить.

Не стоило забывать, что на повестке дня первой строкой маячила свержение нынешней правящей семье в клане Хищных Клинков. И это не считая Турнира. Заговора Тарезов. Приближающейся войны. А теперь еще — Мастера-дракона, который вряд ли оставит в покое Хаджара.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 805**

На фоне бурлящей столицы, школа Святого Неба выглядела островком спокойствия. Когда Хаджар, в компании Эйнена с Дорой, подошел к лифту, то увидел ту же картину, что и обычно.

Часть учеников спускалась с горы для того, чтобы отправиться зарабатывать Очки Славы, остальные же ждали вокруг лифта (огромной железной платформы). В антураже изменилось лишь две детали.

Первая — все ученики, без исключения, стояли с обнаженным оружием и в броне, от которой явно исходила энергия усиливающий свойство амулетов.

Иными словами — каждый, в отдельности и в группе, ученик, был готов в любой момент приступить к схватке за жизнь.

На их фоне мирно выглядящая троица казалась чем-то несуразным.

— Смотрите это Эйнен Островитянин и бывшая старшая наследница клана Зеленого Молота…

— Я слышал, они прошли в четвертый тур!

— Кто бы сомневался. Это ведь они участвовали в той переделке в Пустошах.

— Кстати, а кто это с ними?

— Кто с ними? Ты что, вчера в столицу приехал? Это личный ученик Оруна! Черный Мечник!

— Но на нем медальон простого полноправного ученика! К тому же… кто такой Орун?

— Проклятье! Уберите этого идиота от меня.

Пока Хаджар шел к лифту, то чувствовал, как нам нем соединяются взгляды учеников. Сам же он практически никак не воспринимал происходящее. До начала четвертого тура оставалось всего несколько дней и он хотел успеть за это время пройти всю Башню Сокровищ.

Очков Славы, которые он добыл за время Пустошей и первых трех туров Турнира, к тому же — все те Ядра монстров, принесенные с Горы Ненастий, этого состояния должно было хватить для спринта вплоть до седьмого этажа.

— Хаджар Дархан, — чья-то рука легла Хаджару на плечо.

Он обернулся. Не столько из-за любопытства, сколько из-за удивления, что кто-то смог подойти к нему незамеченным.

Подкрасться к Хаджару не удавалось даже Древним хищником Горы Ненастий. Так что он никак не ожидал, что кто-то, столь же умелый, найдется в толпе учеников.

— Смотрите, это Сильш Салум, личный ученик Наставника Харона. Младший наследник Ядовитого Плюща.

Хаджар скосил взгляд в сторону медальона. Простой, деревянный кругляш с вырезанным на нем гербом школы Святого Неба.

Сам же молодой парень выглядел весьма… необычно. Он был ниже среднего роста, узок в плечах и бедрах, обладал конституцией, которая была настолько слаба, что казалось, достаточно лишь небольшого толчка ладонью и Сильш развалится на части.

Но при этом от него исходила аура Повелителя даже не начальной, а средней стадии. У пояса он держал два коротких ножа. Не кинжала, а именно ножа. Такими, впору, было чистить картошку солдатам, а не вооружаться личному ученику.

Но, тем не менее, каждый из ножей, даже несмотря на ножны, легко угадывался в качестве Императорского артефакта.

— Мы не знакомы, — Хаджар осторожно отвел руку Салума от своего плеча.

— Не все из нас будут рады твоему появлению, — голос у младшего наследника лучшего клана алхимиков был под стать фигуре — легкий и тонкий.

— Я не помню, чтобы имел дел с домом Ядовитого Плюща.

Салум улыбнулся, при этом его взгляд был единственным, что выбивалось из общего антуража некоей слабости. Хаджар мог поклясться, что даже у некоторых хищников он не встречал такого взгляда.

Будто Салум смотрел не на него, а куда насквозь. Так смотрели лишь самые опытные из убийц, которые не хотели, чтобы жертва ощутили на себе их пристальный взгляд.

— Не вздумай надеть деревянный медальон, Хаджар.

Салум похлопал Хаджара по плечу и прошел ему за спину. В этом движении не было ничего не обычного. За исключением того, что после того как Хаджар убрал ладонь Сильша со своего плечо, то крепко держал последнего за запястье.

В какой момент Салум успел выбраться из захвата и, при этом, сделать это так, чтобы Хаджар ничего не заметил?

— Эй…

Хаджар обернулся, чтобы спросить, что все это значит, но не заметил и следа юноши. Тот попросту исчез. Растворился в толпе учеников и это учитывая, что они в данный момент поднимались на платформе к горе школы Святого Неба.

Ни Взгляд, ни Река Мира не смогли отобразить пропавшего Повелителя. Каким-то образом Салум умудрился скрыть себя не только от глаз, но и от потоков энергии.

Такова была сила «настоящего» личного ученика школы Святого Неба? Человека, которого заботливо взращивали организация, насчитывающая тысячи лет истории.

— Личные ученики очень ревностно относятся к своему кругу, — пояснила Дора. — Говорят, что недостаточно получить ученичество у Наставника, чтобы надеть деревянный медальон. Необходимо еще и заслужить признание остальных личных учеников.

— Как будто меня это волнует, — фыркнул Хаджар. — За последние несколько лет в столице, в частности в школе Святого Неба, я провел меньше времени, чем выполняя поручения для неё. Не говоря о том, что я так не посетил ни одной лекции.

— На самом деле — так живет большинство учеников, — немного грустно улыбнулась Дора. — Только самые из богатых, кто может себе позволить переводить имперские монеты в Очки Славы, могут оставаться в пределах школы и посещать лекции, тренировки и занятия. Все остальные заняты на миссиях.

— Можно нескромный вопрос?

Дора пожала плечами. Хаджар воспринял этот жест как признак согласия.

— Почему ты тогда путешествовала вместе с нами?

Одного взгляда, которым Дора обменялась с Эйненом, хватило, чтобы Хаджар решил не дожидаться ответа. Тот и так лежал на поверхности и не требовал, чтобы его озвучивали.

Когда платформа поднялась на огромное плато, то учеников, как и прежде, встретили два голема-защитника. И на этот раз Хаджар смог определить их силу. Каждый из них находился на уровне Безымянного средней стадии.

И, если после нападения на аристократов процедура досмотра ужесточилась, то теперь она и вовсе походила на смертельное испытание.

Каждому входящему на территорию школы Тигр заглядывал в глаза, а гигант оставлял на щеке небольшой, кровоточащий порез. Благо, что даже у Небесных Солдат хватало сил, чтобы зарастить его, не оставляя при этом шрама.

Возможно Хаджару показалось, но Тигр, когда разглядывал его, потратил времени больше, чем на остальных.

— Проход разрешен! — прогремел стальной гигант, после того как наконечник его копья оставил небольшую царапину на лице Хаджара.

В момент, когда копье коснулось кожи, возникло ощущение, будто все энергетическое тело Хаджара окинули скрупулезным, внимательным взглядом.

— Благодарю, достопочтенный голем-защитник, — поклонился Хаджар, на что древний конструкт ответил будничным кивком.

Оказавшись за условной «гостевой» чертой, Хаджар огляделся. Все те же дорожки, площадки для тренировок, полигоны, Лес Знаний, общежития, в которые он так и не успел заселиться, Зал Славы, отдельные дома личных учеников и возвышавшаяся по центру Башня Сокровищ.

Когда Хаджар оказался здесь впервые, то школы Святого Неба поражала сознание своими величественностью и древностью.

Теперь же Хаджар относился к этому лишь как к месту, которое сделало его несколько сильнее, но, при этом, вытянуло из него все соки, которое только могло.

— Ты сразу в башню? — спросил Эйнен.

Хаджар кивнул.

— Тогда встретимся через день на этом же месте, — с этими словами островитянин, взяв под руку Дору, скрылся в направлении общежития для учеников внутреннего круга.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 806**

У подножия башни, как и прежде, Хаджара встретил подметающий камни площадки старик. Даже когда двор Башни выглядел девственно чистым, он все равно мел его своей простой метелкой, сделанной из прутьев и черенка.

Внешне, да и при Взгляде, он выглядел неотличимым от простого человека. Но, на самом деле, являлся големом. Созданным с таким искусством и знанием своего дела, которое, увы, не смогло дожить до нынешних дней.

Какие-то ответвления пути развития были сильнее в современности, а какие-то — в древности. Вполне нормальное положение вещей.

— А, Хаджар, здравствуй, — старик стоял спиной к Хадажру, но тот даже не удивился, что голем узнал его.

— Приветствую, достопочтенный хранитель, — поклонился Хаджар.

Старик закончил мести, развернулся и облокотился на метлу. Сегодня он не скрывал того факта, что был лишь невероятно сложным, но не одухотворенным конструктом. Его глаза были мертвыми, но прекрасными. Как застывший янтарь.

— Ты изменился, Хаджар, — произнес, внезапно, старик.

— В лучшую сторону?

— В лучшую или худшую — это может рассудить лишь время. Но, однажды, я уже видел подобные изменения. Как же звали того мальчика… кажется, Оруном? Сорванец всегда приносил мне самые лучшие метлы, а порой и оставался, чтобы помочь мне подмести двор.

Хаджара поразила догадка, которая, тем не менее, была просто невероятна в своей простоте и, в то же время, фантастичности.

Он еще раз посмотрел на голема, его метлу и Башню. Что подразумевала под собой должность Хранителя? Если какой-нибудь вторженец захочет похитить знания Школы Святого неба, то единственным, кто окажется у него на пути, будет старик голем.

Какой же силой должно обладать существо, чтобы тысячи лет ему доверяли охрану святая святых древней школы.

— Вы были его учителем?

Старик слегка улыбнулся.

— Если ты смотришь на зайца и, повторяя его движения, учишься прыгать, то становится ли заяц твоим учителем?

Возможно, в этих словах опять была сосредоточена какая-то глубокая мудрость, но Хаджару было не до того, чтобы продираться через дебри метафор древнего создания.

Поклонившись старику так, как положено кланяться Учителю своего учителя, Хаджар направился к дверям Башни.

— Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь, Северный Ветер.

Хаджар резко обернулся, но, возможно, сегодня все сговорились. На площадке не было ни старика, ни его метлы. И, если и раньше Хаджар подозревал, что огрести подобной метлой может стоить здоровья, то теперь был уверен — не только здоровья, но и жизни.

Войдя внутрь, Хаджар тут же оказался среди толпы учеников. Подавляющее большинство носили сребряный медальон ученика внешнего круга. И на последние Очки Славы они сметали с прилавков всю алхимию, которую только могли себе позволить.

— Ты уверен?

— Да, я взял миссию на поимки Ледяного Стервятника. Они живут не так далеко от моего дома.

— Но Ледяные Стервятники не ниже ступени Древнего! Они тебя разорвут еще до того, как ты их увидишь.

— Миссия не имеет сроков. Так что сперва я постараюсь защитить родных от войны, а уже потом разберусь с долгом школе.

И такие разговоры слышались буквально ото всюду. Ученики, подобно горожанам, сметали с полок любую вещь, которая по их мнению могла пригодиться во время войны.

А затем, покидая башню, спешили к платформе.

Кто-то бы назвал их крысами, бегущими с тонущего корабля, но не Хаджар. Он смотрел на них как на достойных сыновей и дочерей. Если не можешь помочь стране в целом, то помоги хотя бы родному дому.

На втором этаже, куда Хаджар уже имел доступ, учеников было гораздо меньше. На третьем и четвертом, куда имели доступ лишь полноправные ученики, прошедшие испытания, людей, среди многочисленных стеллажей и полок, вообще почти не встречалось.

Сам же Хаджар с удивлением понял, что так же свободно поднялся по винтовой лестнице и прошел на этот этаж. Хотя испытания он не проходил.

— Что за…

Затем он посмотрел себе же под ноги. Воронка, которая служила неким разделителем между вторым и третьим этажом, слегка мерцала. Над ней маячил иероглиф, который переводился, как «сила».

Что же, видимо Хаджар, все же, прошел испытание. Причем сделал он это только что. Видимо только тот, кто обладал достаточной силой, мог пройти на эти этажи.

Простенькое испытание, которое, тем не менее, помогало отсеять тех, кто еще не готов к познанию высокоуровневых техник.

— Высокоуровневых, — вслух повторил Хаджар и улыбнулся.

Раньше, возможно, он действительно счел бы защитные техники и атакующие техники уровня Земли чем-то стоящим. Но сейчас смотрел на них с легким наплывом снисходительности и даже надменности.

Ни одна из них, разумеется, не могла сравниться не то, что с Императорской техникой «Меча Четырех Ударов», принадлежащей первому из Дарханов, но и технике «Меча Легкого Бриза», находившейся на уровне Неба.

Взяв один из свитков, называвшийся «Отражение в Мертвом Озере», Хаджар посмотрел на ценник.

— Боевая техника внутренней энергии. Оружие: Кинжал. Стоимость: 49.000 Очков Слав. Уровень — Земля. Количество томов: 1.

Безумие — вот единственная мысль, которая крутилась в сознании Хаджара. Почти пятьдесят тысяч очков за технику, описанную всего в одном томе. А значит, она никогда бы не стала сильнее и, вероятно, содержала всего один удар.

Хаджар положил древний свиток обратно на полку и направился к лестнице. Фактически большинство свитков третьего и четвертого этажа, за редким исключением, состояли только из одного тома.

Если для сравнения, то техника, которая в первом томе начинается на уровне Духа, но в последнем, шестом, заканчивается как Императорская, будет стоить в разы дороже чем однотомник Императорского уровня.

Просто потому, что в большем количестве томов будут содержаться куда более глубокие знания, намного больше информации и она куда плавнее приведет адепта к цели, нежели мгновенное погружение в мистерии Императорского уровня.

К тому же, не факт, что сходу, без должной подготовки, можно понять столь сложные вещи, которые описываются на Императорском уровне. Купив копию такого свитка, надо будет потратить половину стоимости, чтобы посетить соответствующие лекции.

Блуждая по четвертому этажу, Хаджар встретил лишь несколько полноправных учеников. Те уносили с собой склянки и свертки со все той же алхимией. Только в отличии от первого этажа, здесь она была куда дороже, качественнее и обладала невероятными свойствами.

К примеру — Трава Семи Ветров, стоимость за всего полграмма — 15.000 очков славы. Но из неё можно было получить энергии больше, чем из Ядра монстра Королевской ступени. Высоко ценилась среди алхимиков и целителей.

Но и это не волновало Хаджара.

В самом конце зала он нашел то, что искал. На бархатной подушке лежала широкая нефритовая табличка, с орнаментом, запечатлевшем согнувшимся над свитком богом мудрости.

— Испытание ученика внутреннего круга. Стоимость: 270.000 Очков Славы.

Хаджар мог поклясться, что в прошлый раз цифры были совершенно другие. Но, видимо, не одни только торговцы на улицах завышали цены в преддверии войны с Ласканом.

Благо Хаджар, спасибо Пустошам и Горе Ненастий, смог собрать внушительную сумму в почти полмиллиона этих самых Очков Славы.

Тот редкий момент, когда он мог почувствовать себя богатым.

Сняв с шеи медальон полноправного ученика, он приложил его к нефритовой табличке и в ту же секунду почувствовал, как его затягивает внутрь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 807**

Хаджар оказался посреди зала, который в чем-то был схож с храмом бога войны, который он посетил в заброшенном городе в Пустошах. Те же алые колонны, мощеный камнем пол и многочисленные пьедесталы.

Только вместо фигуры Дергера — бога войны, на каждом из них возвышался спящий голем. Самой разной формы и внешнего вида.

От простого солдата, прислонившегося к копью, до смотрящего в вечность старца с тростью в руках. Он чем-то напоминал ректора школы «Святого Неба».

Из десятков големов, перед Хаджаром вышел не самый крупный, но и не самый маленький. Закованные в тяжелые латы, оставляя за собой сеточку из расколотых поступью камней, он нес на плече двуручный меч. Один из тех, чтобы владеть которым, нужно было с самого детства изучать особые техники укрепления плоти.

Его вес, скорее всего, превышал семь тонн, а один взмах мог создать волну давления, достаточную, чтобы уничтожить Небесного Солдата.

Мечники, владеющие двуручными мечами, считались самой страшной угрозой на поле битвы. Их боялись на ровне с легендарными, редкими, как цветущая по зиме вишня, обоерукими мечниками.

За всю свою жизнь, Хаджар встречал лишь двух прирожденных обоеруких. Один из них — Мракс, последователь Ордена Ворона, был убит самим Хаджаром.

Второй же… что же, он нем, да захлебнется он птичьим пометом, как-нибудь потом.

— Здравствуй, претенд…

— Черный Ветер!

Тело Хаджара мгновенно окутал черный туман Зова. Он уплотнился и принял очертания крепкой, латной брони. В руки появился Черный Клинок. И, в тот же момент, как засверкало тьмой лезвие меча, в небе сформировалось грозовое облако.

Мрачнее безлунной ночи, оно вытянулось почти на десяток метров, а затем, приняв облик точной копии Черного Клинка, внутри которого застыл распахнувший пасть дракон, оно обрушилась на голову не успевшего договорить голема.

Тот, в последний момент, подставил свой тяжелый меч под удар, но техника Черного Ветра, будто даже не встретив сопротивления, рассекла создание на две половины.

Поднимая клубы пыли, с гулким звоном, они упали на рассеченный, на добрый двадцать метров в длину пол.

— Неплохо, — кивнул Хаджар и, размяв плечи, обвел оставшиеся конструкты свирепым взглядом. — Ну, кто следующий?!

Но следующего так и не было. Хаджар, моргнув, вдруг осознал себя стоящим напротив все той же нефритовой таблички.

Он вновь был на четвертом этаже башни сокровищ, а никак не в таинственном, наполненном големами, зале.

— Что за демоновщина, — выдохнул Хаджар.

Если момент, когда его затянуло внутрь пространственного артефакта он еще смог отследить, то обратный путь оказался для него полной неожиданностью.

— Не ошибусь, если скажу, что за последнюю тысячу лет еще никто не проходил испытание на ученика внутреннего круга в такой же манере, как и ты.

Позади Хаджара, все так же подметая пол своим веником, стоял старик Хранитель. Или, как его порой надменно называли — привратник. Но последнее звучало-ка нечто оскорбительное, умаляющее достоинство и мудрость стол древнего создания.

Хаджар отсалютовал и поклонился. В этот момент он увидел, как с его шеи свисает не золотой, но изумрудный медальон ученика внутреннего круга школы «Святого Неба».

Выпрямившись, он взял его в руку и удивился тяжести. На ювелирном рынке такой увесистый кусок волшебного, имеющего энергетическую структуру нефрита, можно было продать за неплохие деньги.

— Я думал, личным ученикам положен деревянный медальон.

— Положен, — достав из кармана простых, холщевых штанов, тряпичный платок, старик аккуратно стер им пыль с древних стеллажей. — Но деревянный медальон ты можешь получить только у своего учителя.

Хаджар не помнил, чтобы Орун, да согнется он наоборот, говорил ему что-то о получении медальона. Все, что вообще можно было получить у учителя, это болезненный удар палкой или, под конец, деревянным тренировочным мечом.

— Ну и ладно, — пожал плечами Хаджар и развернулся в сторону винтовой лестницы, ведущей на пятый этаж. — Обойдусь и без этого, треклятого, медальона.

Он уже сделал несколько шагов в сторону люка, как его окликнул все тот же голос старика.

— Ты никогда не задумывался, Северный Ветер, почему личный ученик — венец творения и заботы школы «Святого Неба» носит простой, деревянный медальон? В то время как даже ученик внешнего круга — не более, чем слуга, имеет серебрянный.

Хаджар, сперва удивившись тому, с какой легкостью голем рассуждает о местной несправедливости, вскоре смог расставить все по своим метам.

Школа «Святого Неба», как и школы «Быстрой Мечты» и «Талой Воды» были основаны в самые трудные, для Империи, времена. Времена полные бесконечных войн и борьбы за место под солнцем.

На тот момент факт, что десятки тысяч талантливых адептов будут не более, чем мальчиками и девочками на побегушках, не вызвал удивления.

Какой смысл распыляться и пытаться взрастить десять тысяч сильных воинов, если можно сосредоточить свое внимание на двадцати и сделать из них настоящих монстров.

Каждый из которых будет в одиночку стоит тех самых «десять тысяч сильных воинов».

С тех пор утекло немало воды, но принцип остался.

— Нет, не задумывался.

У Хаджара не было времени на пустые разглагольствования и философию, но он чувствовал, что этот разговор может ему в чем-то помочь. К тому же, Хаджар попросту испытывал уважение к старику, пусть тот и был «всего-лишь» големом.

— Серебро, золото, нефрит, — старик продолжал мести пол. Пыль поднималась столпами, скрывая голема по самые колени. — Это все мертвое, неживое. Добытое киркой и огнем в скале — застывшие слезы времени, пришедшие к нам из прошлого.

Возможно, в свободное от уборки время, голем посвящал себя высокой поэзии.

— Но дерево, — старик заботливо провел ладонью по черенку своей метлы. –Дерево живет. Оно дышит. Вдыхает все нечистоты, грязь, все ужасы этого мира. Но не становится из-за него слабее. Наоборот — оно крепнет. Крепнет, чтобы стать больше и выше. Чтобы в жару дарить тень. Чтобы в холод дарить убежище. Чтобы забирая и перебарывать всю грязь, давать нам чистый воздух. В чем сила мертвых металлов, Северный Ветер? Лишь в том, что они прекрасны. Но, как бы ни было уродливо дерево, оно сильнее их всех. Оно слабым дает надежду, а сильным — опору.

Хаджар вновь ощутил себя юнцом, вглядывающимся в колодец, наполненный песком, просыпавшимся из Божественных Часов, отмеряющих жизнь и смерть самой вселенной.

— Спасибо за мудрость, достопочтенный Хранитель, — поклонился Хаджар.

Он вновь отправился к люку и у самого входа в него, он расслышал:

— Все из нас, Северный Ветер, однажды должны будут решить, для чего нам вся эта сила. Как решили, в свое время, металлы и как решило дерево.

Хаджар покачал головой. Последняя фраза старика явно могла бы дать несколько очков форы изречениям Древа Жизни и прочим, не самым понятным, хоть и невероятно разумным, древним существам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 808**

Хаджар стоял на розовом мраморе посреди многочисленных картин и гобеленов. Из окон лился волшебный, ненастоящий, но такой теплый и нежный свет.

На стойках, сделанных из драгоценных металлов и инкрустированных камнями, лежали немногочисленные алхимические пилюли.

Хаджар подошел к одной из таких и взглянул на ценник.

— Пилюля Быстрой Поступи. Усиливает действие всех техник перемещение в два раза. Стоимость — 14.000 Очков Славы за две унции.

В две унции, по расчетам нейросети, входило ровно четыре таких пилюли. И, может показаться, что это, в целом, бесполезная алхимическая побрякушка, которая стоит как не самая простая миссия в регионе Пустошей или Пустыни Смерти (единственном регионе, из всех принадлежащих «Святому Небу», в котором не побывал Хаджар. Но ему барханов хватило и в Море Песка), но это только на первый взгляд.

Если вдуматься, то одна такая пилюля может стоить адепту невероятного дорого, «жизнеспасающего» защитного артефакта или талисмана с амулетом.

Ведь если ускорить технику перемещения вдвое, то и скрыться можно даже от намного превосходящего по силам противника. Например если бы такую пилюлю принял Хаджар, то, даже используя «Меч Легкого Бриза» — стойку ветра, скорее всего смог бы уйти даже от Безымянного Начальной стадии.

И тот факт, что стоили четыре (!) подобных пилюли всего 14.000 Очков Славы, говорил о многом.

Хаджар прошел дальше. Около стены, завешенной гобеленом, запечатлевшим схватку на древнем поле сражений, стояли стойки с разнообразным оружием.

На алых, бархатных подушках, водруженных на изысканные треноги, лежали всевозможные артефакты. Каждый — Небесного уровня.

Стоит отметить, что в сокровищнице одного из богатейших шейхов Моря Песка, Небесный Артефакт, сам по себе, уже считался жемчужиной коллекции.

Здесь же, даже при беглом осмотре, Хаджар увидел несколько десятков.

— Кинжал Семи Острот, — прочитал он на ценнике. — Небесный артефакт. Свойства: нет. 106.000 Очков Славы

Хаджар задумался. Он никогда не слышал о свойствах оружия. Так что кинжал, который выглядел так, будто смог бы разрезать даже камень, он решил оставить без особого внимания.

Пройдя дальше, к последней веренице полок и стеллажей, Хаджар решил посмотреть на одни из самых дорогих свитков пятого этажа.

Многотомные техники.

Их первые тома можно было купить на пятом, а последующие — выше. Вплоть до седьмого, к которому из всех учеников доступ имело лишь шестеро.

— Свиток Огненной Длани. Первый два тома из шести. Уровень: Дух. 75.000 Очков Славы.

Хаджар присвистнул. О технике Огненной Длани он слышал от Гэлхада из клана Вечной Горы. Не все великаны пользовались секирами и двуручниками, некоторые владели рукопашным боям.

И, если верить рассказам дворянина, а причин не верить в этом у Хаджара не было, то шестой том, достигающий уровня Императорской Техники, позволял адепту голыми руками плавить металл и превращать землю в магму.

Удар ладонью, с применением техник из шестого тома, мог испарить небольшой пруд или озеро. Иными словами — действительно мощь Императорского уровня.

И такое невероятное знание «всего лишь» за семьдесят пять тысяч Очков Славы?

— Как будто ты ожидал чего-то другого, — себе под нос проворчал Хаджар.

До того, как цены взлетели на рынках после «покушения на Императора», чиновники едва ли не даром раздавали населению всевозможные знания и ресурсы.

Неудивительно, что так же поступала и школа Святого Неба. С той лишь разницей, что она сделала чуть хитрее и коварнее.

Она взвинтила цены на первых этажах, заставив даже полноправных учеников отправляться на собирательные и производственные задания. А вот на верхних, куда имели доступ самые талантливые и способные, наоборот –понизила.

Опять же, за счет всех тех ресурсов, которые собирали обладатели серебрянных и золотых медальонов.

Не то, чтобы Хаджар был против, но почему-то это выглядело немного несправедливо.

У него все еще имелось несколько сотен Очков Славы и, насколько он знал, испытание шестого и седьмого этажей не имели никакой стоимости.

На шестой могли взобраться все, кто носил изумрудный медальон и прошел испытание, а на седьмой — только личные, прошедшие, опять же, испытание.

Но все это пока не волновало Хаджара. Он, блуждая среди многочисленных свитков, порой протягивал руку и снимал со стеллажа один. Откладывал в специальную сумку и шел дальше.

После того, как он прошел тренировку на Горе Ненастий, после получения техники «Меча Четырех Ударов», он лишился нескольких очень важных техник.

Ту же самую стойку «Ветра» в технике «Меча Легкого Бриза», как и сам «Меч Легкого Бриза», Хаджар уже не мог использовать. Она попросту не была расчитана на ту глубины мистерий и силу, которые получил к этому времени Хаджар.

Используя стойки «Меча Легкого Бриза», он рисковал получить столь мощный энергетический откат, что оказался бы на некоторое время полностью обездвижен.

И, чем сильнее будет становиться Хаджар, тем выше риск. Так что, первым делом, он решил обзавестись именно техникой передвижения.

Как раньше для него устарела техника «Десяти Воронов» (которую, увы, он так и не закончил), так же произошло и с техникой великого предка Травеса.

— Посмотрим, что мне может предложить любимая школа, — прошептал Хаджар.

Усевшись за специальный стол (во всем зале, кроме него самого, больше никого и не было), он разложил перед собой взятые свитки.

— Техника Лунного Шага, — руны, которыми было написано название, относились к одному из мертвых языков. На одно только расшифрование свитка, Хаджару пришлось бы потратить тысяч сорок Очков Славы. Но, благодаря нейросети, проблем с чтением мертвых языков не возникало.

Если, конечно, они не канули в небытие несколько эпох назад…

— Может и Джексона постигла такая же участь, — улыбнулся своим мыслям Хаджар. — Итак…

Он вчитался в описание техники. Как и любая техника перемещения, которая заканчивались Императорским уровнем, она имела свои сильные и слабые стороны.

К примеру, в данном случае, описывалось, что по завершению пятого тома (который, разумеется, находился на седьмом этаже), Хаджар смог бы перемещаться в ночное время со «скоростью воспарившей стрелы» прямая цитата. Но вот в дневное время — техника ускорила бы его лишь вдвое, в лучшем случае — втрое.

Разумеется, были и свои плюсы, сопряженные с такими же минусами. Скорость так же зависела и от фазы луны. Чем ближе к полнолунию — тем быстрее «Лунный Шаг». Вплоть до того, что во время полной луны, Хаджар стал бы едва ли не в семь раз быстрее.

Прибавить к этому пилюлю Быстрой Поступи и ни один Безымянный начальной стадии не смог бы его убить. Ну, только если бы и они не обладали такими же техниками и алхимией…

— Не то, — покачал головой Хаджар и отложил свиток в специальную вазу.

Как только свиток оказался в ней, то тут же исчез, и, как знал Хаджар, появился на том же стеллаже, откуда его недавно сняли.

Пролистывая один свиток за другим, Хаджар все больше погружался в работу. Какие-то оставлял на столе, а другие и вовсе, лишь пройдясь по одному названию, отбрасывал в вазу, где они вскоре и исчезали.

Какие-то не устраивали его по ограничениям, другие — реагентами, которые были необходимы для развития в томах.

Все техники, которые доходили до Императорского уровня, нуждались в особых природных и алхимических компонентах.

Разумеется, можно было забраться на шестой этаж и сразу начать с техники уровня Неба, но, на длинной дистанции, это принесло бы больше проблем, чем пользы.

Наконец, перед Хаджаром осталось всего два свитка.

— Шаг Белой Молнии, — прочитал Хаджар на первом. Ему не требовалось вникать в описание — эту технику использовал Орун, до споткнется он на этой самой молнии.

Второй же свиток гласил: «Путь Мокрого Шелка». Несмотря на то, что название больше подходило для вывески какого-нибудь не самого дорого борделя, Хаджар, тем не менее, задержал на технике свое внимание.

— Да, к демонам, кого я обманываю! — в сердцах Хаджар, вспомнив о том, что у него итак времени не хватает, убрал «Мокрый Шелк» обратно в вазу и оставил перед собой свиток «Шага Белой Молнии».

Приложив к сургучной печати свитка свой медальон, он с тяжелым сердцем расстался почти с сотней тысяч очков славы. Столько требовал первый, из восьми, томов техники «Шага Белой Молнии». В мирное время эта цена, наверняка, была бы хорошо если только в пять раз выше.

Как только транзакция была завершена, прямо изнутри медальона появилась точная копия свитка. Оригинал (хотя, скорее всего — очередную копию) Хаджар убрал обратно в вазу и направился к концу зала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 809**

Ударом плеча Хаджар перебросил через спину бегущего на него с криком воина. Сжимая саблю, тот перекувырнулся через Хаджара и, оказавшись на земле, тут же получил удар Черным Клинком прямо себе в горло.

Не выпрямляясь, используя инерцию, Хаджар развернулся и ударил наотмашь. Взмах его меча срезал голову с очередной воина и, только после этого, Хаджар получил возможность оглядеться.

Только недавно он стоял перед гобеленом, изображавшем битву степняков, в кожаных доспехах с рыцарями. Если не знать истории, то можно было подумать, что это былая боевая слава Дарнаса.

На деле же, гобелен запечатлел битву куда более древнюю, чем любая из Семи Империй. Это сражение происходило в эпоху Ста Королевств. И, каким-то образом, Хаджар теперь оказался не просто «внутри» картины, а именно — в момент сражения.

— Sais’shatal tuklish!

Хаджар, не утруждая нейросеть обработкой действительного мертвого языке степняков, не оборачиваясь нанес мощный, рубящий удар Черный Клинком.

— Черный Ветер, — спокойно произнес он.

А затем скорчился от боли, когда изогнутая сабля полоснула по кольчуге, наброшенной на простую, кожаную броню.

Звенья рассыпались под прямым ударом, а Хаджар почувствовал, как сабля, пронзая и кожанку, вспарывает его плоть.

Проклятый, многострадальный правый бок!

Машинально разорвав дистанцию, Хаджар крутанулся на пятках. Вторая, короткая сабля, пропела рядом с бедром Хаджара, но не смогла задеть даже края его штанов.

Ударом кулака в челюсть, подпоясанную ремешком от остроконечного шлема, Хаджар сбил темп степняка, а затем, схватившись за рукоять Черного Клинка обратным хватом, полоснул тому по горлу.

Кровь из сонной артерии ударила струей, а желтокожий степняк, хватаясь за рассеченную гортань, свалился на колени.

Обратным движением, вновь перехватывая меч, Хаджар снес ему голову. На войне есть два самых надежных удара — по шее и в живот, пробивая позвоночник. Только так можно обезопасить себя от удара, нанесенного в спину.

— Какого демона здесь происходит? — Хаджар мысленно потянулся к Ядру, но внезапно понял, что не обладает и каплей энергии.

То есть — от слова совсем. Даже тех крох, которые практикующий получал после открытия первых Узлов — чакр, как их называли на Земле, и теми Хаджар был обделен.

Иными словами — он был смертным. Самым простым, обычным, рядовым солдатом.

— Капитан Хаджар! Капитан Хаджар!

Ну может и не таким обычным…

Хаджар развернулся и уже собрался нанести быстрый, секущий удар, но встретил перед собой два непонимающих взгляда.

— Капитан! — замер на расстоянии удара копья молодой, с редкой бородой и усами, солдат. — Это я — лейтенант Клот!

— А, да, — Хаджар опустил меч. — Прости.

И в следующую секунду, сорвавшись с места в растянутый рывок, он все тем же плечом сбил лейтенанта с ног. Алебарда конного степняка прошла всего на волоске от спины Хаджара. Тот, вскочив на ноги, вырвал из спины лежавшего рядом мертвеца метательный топор.

Размахнувшись, он метнул его прямо в ногу лошади. Та заржала, когда сталь разрубила мягкий сустав. Истекая кровью, испуганное животное рухнуло на брюхо.

Степняк успел выскочить из седла и, перекатом погасив инерцию падению, попытался подняться на ноги, но не успел.

Хаджар пяткой стального сапога ударил по острию алебарды. Степняк совершил ошибку любого, слишком неопытного и молодого вояки — он слишком крепко держался за оружие.

Древко алебарды хищной змеей ударило под кадык степняку и тот, хрипя, начал заваливаться на спину. Машинально выпустив из рук оружие, он, тем самым, подписал себе смертный приговор.

Хаджар, продолжая движение удара сапога, второй ногой переступил через древко, зажал его между пятками и крутанулся еще раз.

Собственная алебарда арбалетным болтом выстрелила прямо в грудь степняку. Пробив его легкие доспехи, она протащила его с метр по земле, пока они вместе не замерли.

— Это было… сильно, капитан, — выдохнул поднявшийся с земли лейтенант.

Они, как, благодаря боевому опыту, понимал Хаджар, находились на границе одного из флангов. Сюда явно только недавно пришелся удар конного формирования степного войска.

Пробив брешь в строю прикрывавшей рыцарей пехоты, конники устремились в спину рыцарям, а те, немногие из них, кто увязли в сражениях, уже были убиты или смертельно ранены.

Это только в песнях бардов конница смело крошит пехоту, на деле же получить в бедро крюком и быть стянутым на землю — не самый приятный способ отправиться к праотцам.

— Докладывай, лейтенант! — все так же машинально, командным басом, отдал приказ Хаджар.

Только после того, как юноша, лишь недавно начавший бриться, выпрямился по струнке, странным образом отсалютовал и сказал:

— Лэр, есть лэр, — только тогда Хаджар очнулся.

Что он делает? Это ведь не война Лидуса и кочевников! Он вовсе не Хаджар Травес, офицер Лунной Армии.

Он Хаджар Дархан — Черный Мечник из школы «Святого Неба»! Рыцарь Духа, а не простой смертный.

— Генерал приказывает вам открыть южные ворота замка?

— Что? — опять же, машинально, переспросил Хаджар.

Лейтенант тут же поник.

— Я тоже думаю, что из-за того, что вы переспали с его дочерью, не стоит все наше формирование отправлять на верную смерть, — парнишка развернулся к замку, над которым был поднят флаг с тем же изображением, что и на штандартах степняков.

Воющий на алую луну волк. С замка свистели стрелы. Острыми облаками накрывая небо, смертельным дождем они обрушивались на головы приступающих укрепление пехотинцев. Горящая смола стекала им на плечи. Обрубались и обрывались осадные тросы и откалывались кошки.

Горели осадные башни, которые служили прекрасной, практически безоружной мишенью, для огненных стрел лучников.

Изредка глаза резали вспышки энергии. Техники в этой битве были настолько редки, что порой сразу несколько человек поднимали головы, чтобы посмотреть за теми, кто использует энергию Реки Мира.

— Генерал говорит, что у нас есть на это два часа. И, если мы не справимся, то нас отправят на плаху. И, что-то мне подсказывает, лэр капитан Хаджар, он не шутил.

Лейтенант потер щеку, на которой чернел синяк, оставленный явно не в текущем сражении.

— Значит, взять крепостную стену… — повторил Хаджар.

В своей жизни он встречал самые абсурдные и разные испытания, но это — ко всем демонам, оно явно оставило остальные позади.

Орун, отрежь портной ему яйца, не преувеличивал, когда говорил, что только один из сотни может пройти испытание шестого этажа.

Аристократы и дворяне, с рождения привыкшие к энергии, наверняка даже представить себя не могли в роли простого смертного. Тем более — смертного пехотинца.

— За мной, лейтенант! — гаркнул Хаджар.

Следующий час они прорубали себе дорогу к осадной башни, которую катили прямиком к стене. По дороге Хаджар встретился со своим формированием –двадцатью бывалыми рубаками, которые встретили своего «лэра» каким-то особым приветствием.

Расталкивая солдат внутри башни, Хаджар вел людей все выше и выше по лестнице. Он прекрасно знал, что если башня подойдет слишком близко к стене, то первыми, как ни было бы странно, пострадают именно нижние этажи. Ведь если сжечь их — то рухнет вся постройка.

Как он и думал, когда открылся «рот» башни и «зубами» зацепился за стену, то нижние этажи уже пылали жидким огнем, а люди кричали от боли и бессилия.

На стене их встречали защищающие крепость степняки. Залп сотни луков стал приветственным жестом.

На войне не церемонятся, так что Хаджар прикрылся первым же погибшем от стрелы соратником. Когда в его агонизирующее тело впилось еще с десяток стрел, Хаджар оттолкнул его ногой и с криком бросился в ряды противника.

А затем, в последний момент, успел, на инстинктах, уклониться от призрачного удара сабли, который вспорол камни и располовинил так ничего и не понявшего лейтенанта.

Перекатившись по парапету в сторону, Хаджар вскочил на ноги и взялся за рукоять обеими руками.

Перед ним стоял степняк, вооруженный изогнутой саблей и кнутом.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Противник находился на уровне практикующего стадии Трансформации.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 810**

Рассекая воздух, оставляя позади белесую дымку, кнут взвился в змеином рывке. Оставляя позади размытое, облачное пятно, он впился в камень прямо перед ногами Хаджара. Каменная крошка дробью рассекла лицо. Кровь залила глаза.

Хаджар, отталкиваясь в рывке в сторону, сцепил зубы от боли. Такой позабытой, простой, но в то же время — родной.

Его тело не было укреплено кровью дракона, оно не испытало на себе силы Волчьего Отвара орков и его не закаляли в течение двух лет на Горе Ненастий.

Даже не удар, а лишь касание кнутом практикующего стадии Трансформации оказалось достаточно чтобы кожа и плоть буквально слезли с Хаджара.

Кубарем скатываясь по каменной лестнице, Хаджар успел зацепить рукой одного из степняков. Второй свист кнута облил Хаджара потоком чужой, горячей крови. Ноги степняка упали вниз, где кипели небольшие очаги локальных схваток, а его торс Хаджар использовал вместо доски для скольжения.

Оставляя на лестнице кровавый след, балансируя на рассеченном кнутом торсе степняка, из которого вываливались кишки и внутренности, Хаджар буквально пролетел по лестнице.

На ходу он вонзил Черный Клинок в трещину в кладке и, сильно надавив, взмыл в воздух. Сделал он это как нельзя вовремя — там, где мгновение назад были его ноги, опять просвистел кнут.

На этот раз он превратил еще агонизирующую половину тела степняка в кровавый фарш. Но, к несчастью практикующего и на удачу Хаджара, он на мгновение застрял в разорванном кожаном доспехе.

Этой заминки хватило, чтобы Хаджар с силой пятками приземлился на натянутый струной Ронг’Жа кнут. Практикующий, пусть и был опытным и бывалым воякой, попросту не ожидал такого поворота событий.

Разжать хватку он не успел и, когда кнут просел под весом и силой удара Хаджара, полетел в его сторону. Меч Хаджара все еще находился в трещине, сам же он прочно удерживал кнут, так что атаковать мог одним, единственным, способом.

Когда Практикующий оказался с ним вплотную, Хаджар, рыча ударил головой прямо в солнечное сплетение степняку.

Вместе, клубком рычащих котов, они упали на землю и с хрипами разлетелись в разные стороны.

Пару секунд, лежа на спине, Хаджар судорожно ловил ртом воздух. Он пытался вернуть шатающееся сознание в норму и осознать происходящее.

С криком кто-то обрушил ему на голову боевой топор. Хаджар успел отвернуть голову, но подставил под лезвие щеку. Очередная вспышка боли отрезвила его потерянный разум.

Вскочив на ноги, не обращая внимания на то, что щека повисла на лоскуте кожи, а скула костями пробила плоть, Хаджар ударом ноги выбил топор из рук рядового степняка, а затем с силой вонзил Черный Клинок прямо ему в живот.

Несколько раз дернув рукой вверх, будто глиняную склянку, он вскрыл брюхо воину. Кишки и кровь хлынули на руки Хаджару.

Со звериным рыком, он присел и скрылся от темного, едва заметного глазу серпа энергии, который отправил в него практикующий.

Вечерние Звезды! Будь он в реальности, то эта хилая атака даже его одежд бы не поцарапала. Да что там — практикующий даже дышать бы не смог в его присутствии. Хаджар был достаточно силен, чтобы убить этого вояку одной лишь волей.

Оттолкнув выпотрошенный труп в сторону, Хаджар выпрямился и взмахом меча, сцепив зубы, отсек собственную, качающуюся на полоске телесной ткани «щеку».

Вокруг кипело сражение. Что-то горело. От запаха гари слегка слезились глаза. Под ногами хлюпало от обилия крови, грязи и протекшей из чанов, успевшей застыть смолы.

Формирование Хаджара билось где-то на парапете. Вокруг него степняки, со звериной яростью ощутивших вкус крови новобранцев, добивали тех, кто смог прорваться во внутренний двор крепости.

— Isash toshuk! — сплюнул Практикующий.

В его правой руке, вместо кнута, теперь оказался небольшой круглый щит с шипом по центру. Левой он сжимал длинную, изогнутую, саблю из черного металла с золотым орнаментом.

Пусть она и была лишь духовным артефактом, но выглядела настолько изумительно, что даже Хаджар не отказался бы попробовать пофехтовать подобным произведением искусства.

Сам же степняк с ног до головы был спрятан в кожано-стальные доспехи. Латные сапоги и поножи, кожаная юбка и торс, стальные наручи, наплечники и шлем. Те участки плоти, которые не закрывала броня, переплетали кожаные ремешки, которые эту самую броню и держали.

— Ты бы знал, ублюдок, — Хаджар сквозь обнаженные ударом топора зубы сплюнул кровью и слюной. — как я по этому, ко всем демонам преисподни, скучал!

Хаджар ударом мыска сапога бросил в «лицо» Практикующему комья мокрой земли. Тот прикрылся щитом. Грязь ударила о стальной шип и мазутным пятном расплылась по щиту.

Хаджар же, не теряя времени, усилием воли заставляя мозг игнорировать боль в теле, рванул вперед. Его окровавленная нога чуть волоклась, так что полной скорости и силы, он достичь не смог.

Но даже этого хватило, чтобы плечом буквально влиться внутрь щита. Практикующий пошатнулся, потерял баланс, а Хаджар уже знал, как воспользуется преимуществом.

Он схватился левой рукой за стальной шип. Мысленно выругался из-за боли от расеченной ладони, а затем резко дернул рукой вверх.

Край щита, обитый железными пластинами, врезался в подбородок Практикующему. Раздался неприятный хруст.

Зубы и кровь выстрелили сквозь разорванные губы. Степняк пошатнулся еще сильнее и Хаджар, по самые сухожилия разрезая левую ладонь, дернул за шип в сторону.

Ослабевший на мгновение Практикующий не справился с силой инерции и раскрыл на долю секунды свою грудь. Его сабля была поднята слишком высоко вверх, а особенность оружия не позволяла быстро вернуть её в защитной положение.

Хаджар, вновь перехватывая клинок обратным хватом, полоснул им по торсу степняка. Алая кровь, брызнувшая из рассеченной брони и плоти, стала ему наградой за всю боль.

Но, увы, он был простым смертным, а противник — Практикующим стадии Трансформации. И учитывая, что плоть степняка подалась клинку намного сложнее, чем кожаный доспех, то стадию Трансформации Смертной Оболочки желтокожий уже миновал.

Как недавно вспышка боли отрезвила Хаджара, так же она привела в чувства и степняка. Легкий, подвижный, быстрый и смертоносный, он взвился вихрем.

Резко оттолкнув краем щита Хаджара в сторону, он уже, превратившись в живое торнадо, развернулся на одной ноге, а второй, используя на манер кнута, ударил в раненный бок противника.

Рана в боку Хаджара взорвалась проснувшимся вулканом. Кровь потоком хлынула на землю, а сам Хаджар, прокатившись по грязи, быстро юркнул под пылающую телегу с сеном.

И вновь он успел увернуться настолько же вовремя, насколько, спустя мгновение, окровавленную, черную грязь вспорол очередной серп энергии.

Оказавшись под телегой, Хаджару хватило меньше, чем удара сердца, чтобы спланировать свои дальнейшие действия.

Сказывался опыт десятков и сотен сражений в облике простого смертного.

Локтями Хаджар выбил колышки из-под колес телеги. Стоящая под откосом, пылающая ярким огнем, но все еще тяжелая, она тут же покатилась вниз.

Хаджар же, схватившись за её козлы, ласточкой взмыл в воздух и приземлился в нескольких метрах в стороне от недавнего места схватки.

— Ishtari! — прозвучал выкрик практикующего.

Его сабля вспыхнула золотым сиянием, а затем, одновременно со свистящим, рубящим ударом, поток золотого света сформировал очередной серп.

Вот только на этот раз он был в несколько раз сильнее предыдущего. Но то, что поразило Хаджара, касалось вовсе не техники, взорвавшей телегу и взрывной волной отбросившей обоих сражающихся в разные стороны.

А то, что внутри техники содержались мистерии сразу двух духов. Сабли и Огня.

Как такое, ко всем демонам бездны, возможно?!

Увы, времени поразмышлять у Хаджара не оставалось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 811**

Хаджар отразил плоскостью Черного Клинка арбалетный болт, выпущенный в упор прямо ему в сердце. Искры обожгли лицо и руки, а стальной посланник Костлявой, отраженный мечом, впился в бедро стрелявшему.

Все еще лежа на спине, Хаджар, не успевая использовать ни меч, ни руки, рыча, зубами впился в ахилово сухожилие над пяткой степняка.

Разгрызая собственными клыками тряпки, Хаджар рывком вырвал кусок еще горячей плоти. Арбалетчик закричал от боли и, потеряв опору, рухнул на одно колено.

Хватаясь за броню воющего степняка, Хаджар взобрался по нему будто по скале. И, оказавшись за спиной, стоя над противником, Хаджар схватился за его шею окровавленной, левой рукой и, до белых костяшек сжав пальцы, вырвал кадык.

Вернее, он думал, что вырвал кадык, на деле же в его руках оказалась тонкая гортань. На землю, хрипя, захлебываясь собственной кровью и судорожно сжимая горло, упала смуглая девушка. Упал шлем, черный волосы разметались по земле и мгновенно слились с черной грязью.

Не чувствуя ни единого укола совести, Хаджар мыском поддел выпавший из рук павшей арбалет. Поймав его на лету, разворачиваясь и отпрыгивая в сторону, Хаджар положил на лоно стальной болт и нажал на курок.

Просвистев по воздуху, железное жало впилось прямо в глазницу шлема копейщика. Его оружие так и не успело дотянуться до груди Хаджара.

Тот, находясь еще в полете, обвил ногой древко копья и, падая на спину, вырвал его из рук орущего, ослепленного копейщика.

Не обращая внимание на раненного, вновь оказавшись на земле, буквально по самые губы в крови, дерьме и грязи, Хаджар схватился за древко левой рукой.

Оно слегка скользило в окровавленной ладони. Но Хаджар держал его достаточно крепко, чтобы, развернув древком к земле, выстрелить собой вверх.

Мгновенно оказавшись на ногах, он, походя, снес Черный Клинком голову ослепленному, а затем вытянул левой рукой в стремительном, мощном выпаде.

Копье, пронзив взлетевшую в небо голову степняка, огромной стрелой вонзилось в грудь последнего из трех ближайших противников.

Пробив его насквозь и протащив с метр по вязкой земле, пригвоздило к земле.

— Ishtari! — прозвучало за спиной.

Не оборачиваясь к жуткой, ненормальной, пропитанной мистериями сразу двух духов техники, Хаджар побежал вперед.

Пронзенный копьем еще хрипел и хватался за жизнь, когда Хаджар буквально взбежал по древку торчащего на добрых два метра копья.

Золотой серп рассек кричащего не сколько от боли, сколько от ужаса неминуемой смерти, степняка. Ошметки его тела, объятые пламенем, градом разлетелись над полем сражения.

Хаджар же, в последний момент оттолкнувшись от древка, раскинув руки в стороны, рыбкой сиганул в обратную сторону.

Он перемахнул над головой Практикующего, приземлился у него за спиной и, не гася инерцию, попытался сделать рывок по прямой.

Если бы он обладал энергетическим телом, то даже такая вязка и жидкая грязь была бы для него крепче каменной мостовой.

Но он вновь находился в теле простого смертного.

Толчковая нога слегка проскользила в вязкой жиже. Рывок получился недостаточно быстрым и стремительным. Острие Черного Клинка опоздало меньше, чем на удар сердца. Но именно такие мгновение, порой, решают исход поединка.

Меч Хаджара впился в спину Практикующему, но к этому моменту он уже смог сориентироваться. Разворачиваясь, он щитом отбросил меч Хаджара в сторону, а затем полоснул саблей по груди противника.

Хаджар, мгновенно разрывая дистанцию и уходя в сторону перекатом, вновь скривился от боли. Грудь будто огненным кнутом огрели.

Вновь потекла кровь.

За время схватки он потерял её так много, что начинало мутить. Простой человек уже давно потерял бы сознание, но только не опытный воин.

Воля Хаджара была достаточно крепка и сильна, чтобы даже несмотря на многочисленные раны, продолжать бой.

В который раз оказавшись на земле, Хаджар схватил грязь и вновь швырнул её лицо степняку.

— Dulahris harmun! — выругался тот и увернулся.

Второй раз на один и тот же трюк степняк не попался. Так что Хаджар, откатившись еще на метр в сторону, вскочил на ноги. Вскочил и тут же завыл. Раненная кнутом нога все сильнее немела и отказывалась подчиняться воле Хаджара.

Прихрамывая, он подоспел за спину завязшему в фехтовании степняку. Опять же, без всяких угрызений совести пробив ему спину и сердце Черным Клинком, Хаджар развернулся и бросил дергающееся тело в сторону Практикующего.

Пронзенный степняк, выронив оружие, по инерции сделал несколько шагов в сторону Практикующего. Увидев союзника, он схватил его за плечи и что-то умоляюще прошептал.

Практикующий, не замедляя шага, рассек раненного на двое. И, так же спокойно, прошел между двумя падающими на землю окровавленными половинами парнишки.

— Капитан! — рядовой, которого «спас» Хаджар, прыгнул перед ним, чтобы в следующее мгновение заорать от боли.

Он поднял перед собой щит и меч, но призрачный серп силы легко рассек простую, не артефактную сталь. Лишившись рук по самые предплечья, фонтанируя кровью, рядовой, демонстрируя чудеса отваги и доблести, бросился на Практикующего.

Он попытался зубами дотянуться до горла степняка, но вскоре упал на землю. Рассеченный на множество частей, еще несколько мгновений он мог наблюдать за тем, как степняк перешагивает через него.

— Проклятье, — процедил Хаджар.

Отступая, ковыляя, подтягивая за собой окровавленную ногу, от из последних сил уклонялся от призрачных серпов. Степняк же, видимо разозленный затянувшейся схваткой с простым смертным, посылал их небрежно. Размахивал своей саблей как простым веером.

Хаджар попытался было увернуться от следующего серпа, но вдруг понял, что отступать ему некуда. Спиной уперевшись в деревянные, обитые железом ворота, Хаджар оказался на волосок от того, чтобы встретить праотцов.

Призрачный серп, отрезав Хадажру левое ухо, оставил глубокую полосу в воротах. Щепки мириадом игл впились в лицо и шею.

Хаджар уже даже не замечал боли.

Он просто смотрел на то, как неотвратимо к нему приближается смерть в облике степняка.

— Проклятье, — процедил Хаджар.

Он не выполнил приказа. Не открыл ворот. Он проиграл. В первые в жизни –проиграл на войне. Что теперь будет с его людьми? Что будет с их матерями, отцами, женами и мужьями? Кто принесет весь родственникам

Страница 1

о том, что сын и дочь не вернуться с войны?

— Слабак, — вдруг донеслось из-под шлема.

Голос… такой знакомый.

Практикующий рывком стянул с себя защиту. Черный, с седыми прядями волосы, упали ему на плечи. Квадратные скулы, крепкий взгляд стальных глаз.

— Примус, — выдохнул Хаджар.

— И ты думал, что сможешь отомстить с такими силами?! — засмеялся его дядя. Братоубийца. Узурпатор. — Оглянись, племянник! Все твои люди мертвы!

Тишина. Только вороны хлопающие крыльями над телами мертвых. Они ворвались в столицу. Дошли до королевского дворца, к воротам которого прижался спиной Хаджар.

По самую щиколотку он стоял в крови своих людей. Его верные друзья и солдаты — пронзенные, рассеченные, разрубленные, нанизанные на собственные копья.

Тысячи, сотни тысяч тел устлали собой королевский сад.

— Ты слаб, Хаджар, — прорычал Примус, занося свой меч. — Пришло время закончить эту историю.

Примус поднял меч над головой. С окровавленной плоскости клинка на Хаджара смотрело его отражение. Отражение, в котором потускнели его синие глаза.

Глаза, внутри которых больше не было рычащего и пляшущего дракона.

— И это все? — прозвучало в голове Хаджара. Тот самый голос… Такой ненавистный… он слышал его на Горе Ненастий. Каждый раз, когда истекал кровью, блевал собственными зубами и внутренностями, когда сращивал кости и вновь поднимал свой тренировочный меч, он слышал. — И это все?

Учитель Орун, раз за разом доводя Хаджара до порога дома праотцов, повторял:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 812**

— Все? — переспросил Хаджар.

Меч Примуса опускался на голову Хаджару, а тот стоял, погрузившись в себя.

— Ты говоришь мне, что это «все»?

Он вглядывался внутрь своей души, но не мог отыскать там энергетического тела. Но это было и не важно. Враг мог отнять у Хаджара Дархана его Зов. Он мог отнять энергию. Мог забрать Ядро, лишить зрения, отнять ноги и покалечить руки.

Мог лишить всех техник, всех мистерий, всего пути, что прошел за десятки лет Хаджар Дархан. Мог даже забрать Черный Клинок.

Но одно он забрать не мог — не мог забрать того, что находилось в его сердце. В сердце Хаджара уже многие годы покоился его собственный клинок.

Тот, который он не нашел, не купил, не получил в наследство от Врага. Нет, этот клинок он выковал сам. Выковал своей душой.

И этот меч у Хаджара отнять было нельзя.

— Это еще далеко не все!

Хаджар открыл глаза. Примус перед ним сливался со степяником. Они переходили друг в друга, искажая силуэт до чего-то абстрактного и неясного.

Королевский дворец Лидуса так же сливался с замком степняков, а мертвые тела постоянно дрожали и рябили.

Хаджар взялся за Черный Клинок и, он занес его так, будто убрал в ножны.

Двадцать лет… двадцать долгих лет, каждый день, каждую минуту, каждую секунду, он жил только одним — своим мечом. Ему ну нужно было ничего, только меч и цель.

И это то, что у него нельзя было отнять.

Меч был в его сердце. Его сердце все еще билось. А значит, кто бы не пытался отнять силу у Хаджара, у него это никогда не получится.

С ревом, достойным разъяренного Хозяина Небес, Хаджар встретил удар сабли-меча степняка-Примуса, собственным выпадом.

И за мгновение до того, как два клинка столкнулись, Хаджар вдруг ощутил, что кто-то стоит у него за спиной. Кто-то развевает полы его несуществующего плаща. Кто-то радуется вместе с ним битве. Кто-то окутал его такой крепкой броней, что разбить её невозможно.

Кто-то вложил в его меч скорость, которую нельзя преодолеть.

Кто-то сделал его Черный Клинок таким же синим, как безоблачное небо.

Кто-то прошептал ему:

— Друг мой…

Метка… Хаджар понял это только сейчас. В этом иллюзорном мире с его спины исчезла рабская метка Духа Меча!

\* \* \*

— Это хорошо, что ты справился, — старик голем, вооруженный все той же метлой, подметал пол шестого этажа, на который буквально вывалился Хаджар.

И первым, что он сделал… нет, вовсе не проверил вернулось ли к нему энергетическое тело, Ядро, дух-Кецаль и Зов.

Нет, он нырнул в глубины своей души. Несколько мгновение, полные надежды, чтобы затем увидеть перед собой все тот же стальной символ.

Созданный из девятьсот девяносто девяти ударов меча, пропитанный самой сутью Духа Меча, иероглиф, чем-то напоминающий собой жука.

-Да будь проклят тот день…

Хаджар не стал договаривать. Тогда, в подземном гроте Черных Гор Балиума, перед Хаджаром стояла два выбора. Либо рискнуть своей жизнью, либо жизнями тех тысяч людей, что вверили в его руки собственные судьбы.

Хаджар предпочел рискнуть своей.

— Паршивое испытание, не правда ли, Северный Ветер? — старик продолжал мести мозаику. — Но полезное… Да, очень полезное.

Хаджар встряхнул головой. Зазвенели фенечки бедуинов, прошелестели два пера орков. Хаджар вновь был собой — покрытым шрамами и двумя татуировками, Рыцарем Духа начальной стадии.

Он сидел в позе лотоса в широком, просторном помещении. От предыдущего оно отличалось только тем, что пол, вместо мраморного, был покрыт мозаикой.

На ней был изображен человек с двумя лицами. Правая его половина — в чем-то даже приятная и красивая, в то время, как левая выглядела как безобразное лицо демона.

— Орки не рассказывали тебе историю о двух волках? — вдруг спросил старик.

Хаджар дернулся. Он уже хотел задать дурацкий вопрос, но потом притронулся к перьям.

— Про доброго и злого, — кивнул Хаджар. — побеждает тот, которого кормишь.

— Доброго и злого? — удивился старик. Он остановился, облокотился о черенок метлы и начал почесывать бороду. — Да еще чтобы кормить… никогда о таком не слышал.

Хаджар вдруг понял, что историю о внутренних волках он услышал вовсе не у орков, а на Земле. Её любили использовать в любых ситуациях, где человеку приходилось бороться с внутренним демоном.

— Тогда — не рассказывали.

— Ну и правильно, — кивнул старик и продолжил мести. — Эта история слабого сделает слабее, а сильного — сильнее. Как и, пожалуй, любое другое знание. Знаешь, Северный Ветер, некоторые вещи можно знать только сильным и стойким. Как, к примеру, та, что поведал тебе несчастный на Озере Грез.

А вот тепрь Хаджар действительно занервничал. Если про орков можно было узнать по перьям в его волосах, то вот про Озеро Грез… Тем более о словах, которые ему передал осколок тени прошлого Горшечника.

— Откуда…

И Хаджара осенило. Ведь если перед ним стоял Хранитель Башни Сокровищ, которую воздвиг основатель школы Святого Неба, то, значит, он был ответственен не только за хранение знаний, но и их передачу.

А еще Хаджару вдруг стало понятно, почему ученикам было запрещено (под страхом нарушения клятвы) рассказывать об испытаниях шестого и седьмого этажа.

Просто потому, что все равно у каждого это испытание было свое. Вернее то, которое для них создать старик-голем.

— Пожалуй, сейчас ты достаточно окреп, чтобы я рассказал тебе эту историю, — старик продолжил мести безупречно, идеально чистую мозаику на полу. –Жили, однажды, два волка. Один белый, большой, красивый и гордый. Второй –серый, маленький, хилый и слабый. Они оба охотились в одном лесу. Большой всегда отбирал еду у слабого. Слабый же питался объедками. И так тянулось годы. Пока серый, слабый волк, не нашел редкий фрукт. Но он так и не успел его съесть. Белый волк опередил серого. Он, большой и сильный, съел этот фрукт, который дал ему энергию, создал внутри него Ядро. И белый волк отправился в другой лес. Он становился сильнее, но всегда опирался на полученное Ядро. А маленький, слабый, серый волк, вдруг понял, что не может охотиться один. Он голодал, почти умер, пока не понял, что может есть мышей. Все волки над ним потешались. Но он выживал. А затем, став безупречным охотником на мышей, перешел на крыс. Затем на зайцев. Правда, времени у него уходило много. К тому времени, как он наравне с простыми щенятами охотился на зайцев, белый волк стал легендой всех лесов. Сильнейшим существом.

Хаджар вновь взглянул на мозаику. Взглянул и вздрогнул. Красивая половина лица и половина демона неожиданно поменялись местами .

— А затем в лесах случилось страшное, — продолжил старик. — на них напали тигры. Один из них сумел ранить белого волка. Тот, пусть не надолго, но лишился возможности использовать Ядро. И не смог защитить свою стаю. И тогда тигры отправились дальше и пришли в лес, где жила стая серого волка. Они напали на них, но…

Старик сделал особенно широкий взмах метлой.

— Ни одного тигра, что пришел в тот лес, не осталось в живых. Их всех одолел серый волк.

— «Однажды ты поймешь, что истинная сила вовсе не в техниках и энергии, она в тебе самом» — прозвучали в голове слова Травеса.

— Хорошее испытание, — повторил с кивком старик. — Хорошо, что ты его прошел. Хорошо, что ты не белый волк…

Хаджар поднялся на ноги, затем глубоко поклонился и произнес:

— Спасибо за урок, достопочтенный Хранитель.

После этого он развернулся к стеллажам, но его вновь окликнули.

— Если хочешь, то можешь приступить к испытанию седьмого этажа.

— Но…

— Здесь ты не найдешь того, чего ищешь, Северный Ветер. Техника усиления плоти, которая тебе бы подошла, не существует в Империи.

Глаза Хаджара расширились до размера имперской монеты.

— Сердце Дракона и Волчий Отвар, — покачал головой старик. — Чтобы дополнять такие мощные явления, как эти, нужна техника укрепления плоти даже могущественнее, чем Божественного уровня. Все остальные тебе лишь навредят.

Хранитель Башни Сокровищ… Теперь Хаджар полностью осознал значение этих трех слов. Основатель школы Святого Неба оставил для лучших из лучших учеников, пожалуй, лучшего советчика, которого только можно было найти в Дарнасе.

— А техника медитации? — спросил Хаджар.

— Её ты не найдешь и на седьмом этаже, — будто громом, Хранитель поразил Хаджара.

— Но я слышал, что там лежат техники Императорского уровня!

— Это так, — старик продолжал мести пол. — И ты сможешь выбрать любую из них, но переход с техники медитации драконов на людскую, в лучшем случае оставит тебя калекой.

— Тогда к чему мне вообще проходить это испытание?!

— К тому, что я расскажу тебе один секрет.

Хаджар изогнул правую бровь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 813**

Хаджар попытался скрыться в пещере, где буквально жил Орун, но понял, что не может пошевелиться. Его свободу ограничивали четыре, крутящиеся вокруг, волшебные руны. Они формировали щит из белых молний.

Хаджар провел по границе своей клетке. Следом за его ладонью тянулись мелкие всполохи электричества. Каждый из них был настолько пропитан мистериями меча, что Хаджар сомневался, смогла бы техника Императорского уровня пробить этот кокон с первого удара.

Впрочем, вскоре его мысли сместились совершенно в другое русло.

— Кости не засохли, старик?! — смеясь, Орун взмахнул мечом.

Ударил гром. Не в той метафоре, в которой барды описывают приход грозы, когда единственное, по чему бьет гром — уши невольного свидетельства прекрасной ярости самой природы.

Нет, гром действительно — ударил. С мощью, невиданной доселе Хаджаром, он обрушился на камни скальной вершины. Земля под ногами Хаджара задрожала и мириады трещин слились в сложный узор паутины.

Вокруг меча Оруна заискрился сноп белой энергии — тысячи молний сплелись воедино. Темная, пусть и звездная ночь, вдруг стала светлее безоблачного полдня.

Тридцатиметровый меч, созданный из молний, Орун сжимал в руках так же легко, как если бы держал не невероятную технику, а простую тренировочную деревяшку.

— Так же любишь лаять, как и всегда, — покачал головой старик.

Он, сгорбившись разве что не в три погибели, опирался на трость. Короткая, не длиннее метра, она никак не выглядела тем, что может сдержать мощь подобной технике.

Само эхо от меча молний порождало огненные всполохи. Дождем проливаясь на землю, он белым пламенем сжигал древние леса, деревья которых не всегда поддавались Черному Клинку. Он плавил камни, о которых в кров разбивался Хаджар, чье тело почти равнялось по крепости артефакту уровня Земли и уж точно превзошло границу Духа.

— Громкие слова, старик! — сверкая глазами не хуже, чем его техника, Орун занес клинок молний над головой.

Вокруг него закружился вихрь силы. Мистерии меча, такой глубины, что щит, окружавший Хаджара, начал слегка подрагивать, а камни вокруг — буквально испаряться, сливались с энергией цвета свежего молока.

Орун заревел разбуженным, голодным медведем. Его рев сливался с давящем на пространство громом. Меч, который и без того достигал тридцати метровой длины, вырос еще на несколько метров, а затем обрушился в неистовом, рубящем ударе.

Со стороны это выглядело, как огромная, острая, белая молния устремилась в рывке. Эхо от техники разошлось огненным покровом на многие километры вокруг. Оно сжигало воздух, заставляло небо полыхать и, в то же время, сиять.

Сотни зверей, птиц и редких адептов Горы Ненастий подняли взгляды к пылающим небесам. Эта была битва того уровня, которая сама по себе могла принести вдохновение или озарения, необходимые для осознания глубин собственного пути развития.

Удар, сжигающий воздух, несущий в себе смерть и разрушение, эхо которого волной белых искр ошпарило и оплавило горный пик, за долю мгновения преодолело те километры, которые разделяли Оруна и старика-ректора.

Скорость, о которой Хаджар не то, что помыслить не мог, а даже представить, что удар меча способен быть «настолько» быстрым.

И не проникающий выпад, а рубящий удар, сила которого заключалась не в скорости, а в чистой мощи.

За доли мгновения до того, как меч молний ударил по плечу старика, тот едва заметно приподнял трость и ударил ею по дну лодки.

Сперва, как казалось Хаджару, ничего не произошло, но уже через удар сердца перед стариком появился слегка желтоватый, кленовый лист.

Сорванный недавним вихрем доминирующей, всепоглощающей и разрушающей силы Оруна, он спланировал перед стариком. Оказавшись прямо на пути потока меча белой молнии, он оказался именно в той точке, куда приходилась вся мощь этого жуткого удара.

Дальнейшее еще долгое время никак не уложится в сознании Хаджара. Вся эта невероятная сила, все тридцать три метра белой молнии, ударив по листу, толщиной с бумажный лист и шириной с ладонь, вдруг рассеялись.

Лопнув мыльным пузырем, исчезли так же быстро, как и появились.

Окружающий мир вновь погрузился в ночную мглу, разбавление звездным, едким полумраком.

Орун, приземлившись на скальный выступ, сплюнул кровью и вытер губы. Старик же, как стоял в своей лодке, так там и остался.

Лист, в центре которого виднелась небольшая, диаметром с иголочное ушко, прожжённая дырка, продолжил плавно планировать в сторону разом потухшего леса.

— Так же крепок, как и всегда, — Орун вытер рукой струйку крови. Что, ко всем демонам, произошло?! Как простой лист смог заставить отступить Великого Мечника и ранить его? Адепта, чье тело достигло крепости артефакта уровня Неба, подкрепленного мощной защитной техникой?! –Посмотрим, как ты справишься с этим!

Орун вновь оттолкнулся от скалы. Сделал он это с такой силой, что разбитый уступ многотонными глыбами полетел во тьму. Дрожь от простого толчка ногами Хаджар ощущал и сам.

Орун же сходу развил скорость, достаточную, чтобы в скалы вонзилась звуковая волна, а позади него остался расходящийся облачный круг и такая же белая полоса.

Три километра Великий Мечник пролетел быстрее, чем потребовалось Хаджару, чтобы единожды моргнуть. Перед самым ударом он будто бы оделся в белую молнию. Она не просто приняла «очертания» брони, как это было в случае с Доспехами Богам Грома в исполнении Диносов.

Нет, молния Оруна именно «стала» его доспехами. Защитой, которая сжигала воздух вокруг него и взрывалась невероятной силой.

Хаджар не сомневался, что если бы он попросту оказался поблизости от этих доспехов, то мгновенно испарился бы.

На этот раз Орун не создавал огромного клинка. Но при этом его меч вдруг стал настолько насыщен молниями, что превратился в ярчайшую вспышку.

Вспышку, которая на расстоянии в десятки километров, простым эхом, забирала жизни слабых и таких неудачливых животных и птиц.

Старик же, даже не поднимая взгляда, слегка приподнял тростью, а затем вновь ударил её по дну лодки. Только на этот раз несколько сильнее, чем прежде.

Если в первый раз Хаджар не услышал характерного деревянного стука, то теперь ему на миг показалось, будто где-то рядом скрипнуло старое, сухое дерево.

И теперь уже не один, а тысяча кленовых листьев оказались на пути Оруна. Они закружились в легком торнадо. Незаметные, легкие, и абсолютно безобидные.

Они поймали Оруна в тесный кокон. Настолько плотный и тесный, что мир вновь почернел, а недавняя яркая вспышка исчезла под покровом зеленых листьев.

Хаджар не видел и не понимал, что происходит, на спустя несколько секунд кокон взорвался молнией. Часть её пронзила землю, взорвав ту самым настоящим котлованом.

Деревья, камни и порода исчезли в белой сфере молний. Вторая же часть ударила в небо и превратила километры облаков в горящие, падающие лоскуты.

Сам же Орун, окровавленный, покрытый сотнями мелких порезов, пушечным ядром отлетел обратно в сторону горного пика.

Врезавшись в него спиной, он обрушил еще несколько многотонных глыб.

Закашлявшись и отхаркнув кровью, он упал на плато, где и стоял Хаджар. При ближайшем рассмотрении он увидел, что порезы Оруна не были простым поверхностными царапинами.

Каждая из ран доходила до самых костей, а некоторые и того глубже.

— Ты знаешь, что это бессмысленно, — старик, краем белого платка, вытер каплю крови с уголка губ. — Твоя ступень развития слишком незначительна, чтобы ты мог справиться со мной.

— Да? — дыхание Оруна звучало тяжело и прерывисто. — Посмотрим, старик… Посмотрим!

Он, вдруг, схватился за рукоять меча обеими руками, а затем резко развел их в стороны. С громом в каждой его ладони оказалось по искрящемуся, белому мечу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 814**

— Второй том техники «Пути Среди Облаков», — переспросил Хаджар.

— Именно так, — Хранитель настолько буднично подметал идеальной чистоты пол, будто только что не сообщил совершенно невероятную информацию.

Если имено Хранитель устраивал испытания шестого и седьмого этажа, то, без сомнений, успел тщательно покопаться в голове Хаджара. Причем делал он это не по своей прихоти, а чтобы составить одновременно и самое сложное, полезное и, в то же вовремя, посильное испытание для адепта.

— Но Травес мне ничего не говорил, про второй том!

— Твой предок не мог про него знать, — старик несколько раз провел метлой по одному месту, затем наклонился, поднял что-то незаметное простому глазу и, с ворчанием, убрал в карман простеньких одежд. — Второй том — тайна, на которой держится могущество нынешнего Императора Страны Драконов.

Хаджар, если бы и так не сидел, то обязательно плюхнулся бы на пятую точку. Только недавно он имел беседы с иностранным Мастером, который на деле оказался посланцем Страны Драконов.

При этом, несмотря на их весьма горячую беседу, Хаджар так и не узнал, какую истинную цель преследовал дракон в Дарнасе. Зачем его сюда отправили?

Уж точно не для того, чтобы забрать с собой талантливого молодого ученика. Лишь немногие из регионов страны Драконов были пригодны для жизни Повелителей, чьи тела не достигли крепости артефакта уровня Земли.

А, насколько знал Хаджар, не все Пиковые Повелители Даанатана обладали такими телами.

И вот теперь Хранитель, буквально «походя», сообщает Хаджару информацию, которая может стоить жизни не только ему, но и всей школе Святого Неба…

Проклятье! Всему Даанатану!

— И что же такого таинственного в простой драконьей технике? — спросил Хаджар.

Старик продолжал убираться. Казалось, что даже катаклизм вселенского масштаба не заставит его отвлечься от своего дела.

— Я лишь простой голем, Северный Ветер. Я знаю только то, что поведал мне мой создатель и то, что хоть раз попадало в стены Башни Сокровищ.

Хаджар уже открыл было рот, а затем осекся. Он схватился за оговорку крепче, чем утопающий за соломинку.

— Значит, свиток «Пути Среди Звезд» появлялся в Башне Сокровищ?

— Нет, Северный Ветер, знание такой мощи, скорее всего, попросту бы разрушило башню и, пожалуй, половину столицы. Да и ни одна бумага и ни какие чернила не смогли бы передать её смысл.

— Разрушило… — заворожено повторил Хаджар.

Он слышал старые легенды бардов, которыми те зарабатывали в столице Дарнаса на лишнюю чарку браги. В них рассказывалось о столь могучих техниках, что само их существование могло уничтожать неподготовленных адептов.

А сами они, по легендам, хранились в мифических хранилищах, которые не были написаны, нарисованы или начертаны.

Как, в таком случае, передавались знания — никто не знал. Да и легендам не особо верили, хоть и слушали.

И, кажется, Хаджар получил очередное подтверждение тому, что далеко не все легенды и мифы Дарнаса лишь выдумка и не более.

— И как, тогда, вы, достопочтенный Хранитель, сможете передать мне эту технику?

— Разве я говорил, что передам тебе что-то?

Хаджар задумался, а затем низко поклонился.

— Прошу прощения, достопочтенный Хранитель, возможно от волнения я слегка перепутал слова.

Старик кивнул, показывая тем самым, что извинения были приняты. Он ведь действительно не обещал отдать технику «Пути Среди Звезд». Лишь только «помочь её найти».

— Ну так что, Северный Ветер? Ты готов к моему испытанию?

К испытанию, о котором Хаджар понятия не имел? Учитывая, что из всех семнадцати (теперь, считая его самого — восемнадцати) личных учеников, лишь шестеро смогли его пройти? При этом, надеясь на то, что кот в мешке окажется не плешивым и не уродливым?

Ибо седьмой этаж Башни Сокровищ, по сути, был бесполезен для Хаджара.

Техника перемещения «Шаг Белой Молнии», которую он выбрал на пятом этаже, заканчивалась здесь, на шестом этаже. Состоящая из восьми томов, она вела к каким-то немыслимым высотам мастерства.

Но из всех этих высот в Башне Сокровищ хранились лишь первых три тома. Они вели на уровень техники Небесного уровня.

Четвертый и пятый тома, которые доводили технику до уровня Императорской, имелись лишь в библиотеке, непосредственно, Императорского рода. А оттуда знания можно было получить лишь по прямому указу лично Императора Моргана.

Примерно таким способом, в свое время, пятый том «Шага Белой Молнии» получил и Орун, да пропадет он гнилом болоте.

Седьмой же не мог, в таком случае, ничего предложить Хаджару. Стоило ли соглашаться на такое, целиком и полностью, абсурдное предложение?

— Я согласен, — кивнул Хаджар.

— Ты уверен, Северный Ветер? — старик остановился, облокотился на метлу и посмотрел в глаза Хаджару. — Знаешь ли ты, что произошло с теми учениками, что не смогли справиться с моим испытанием седьмого этажа?

— Нет.

— Все из них искалечили свои энергетические тела до той степени, что многие шагнули назад по стадии развития. Некоторым пришлось потратить долгие годы, чтобы вернуться к былой силе. И, признаться, вряд ли хоть кто-то из них, после такой травмы, сможет хоть когда-нибудь достигнуть высот на пути развития. И, услышав все это, ты все еще согласен?

— Согласен, — с куда большей решимостью, чем раньше, ответил Хаджар.

Он, так или иначе, встретит праотцов если за ближайшие годы не достигнет ступени Повелителя. Яд, который к нему подсадила сестра эльфийского Короля, был все равно как отложенный, но неотвратимый смертный приговор.

И, одни лишь временные рамки, сами по себе, уже являлись испытанием невероятной сложности. История почти не знала примеров, когда Рыцарь Духа меньше, чем за пять лет, достигал ступени Повелителя.

Лишенным таланта на это требовались века, иным — десятилетия.

Хаджар же собирался… нет, должен был справиться всего за четыре и, даже меньше того, года.

И все это не учитывая того, что, чтобы стать Повелителем, ему нужно было соединить в себе внутреннюю энергию и внешнюю — магию.

А магией, из-за особенностей разделенный надвое души, Хаджар пользоваться не мог.

Ему оставалось лишь надеяться, что в свитке «Пути Среди Звезд» он найдет хоть какую-нибудь подсказку или лазейку, как ему преодолеть подобные ограничения.

— Что же, — старик развернул метлу черенком вниз и, совсем как ректор академии, легонько ударил им о мозаику.

Небольшие фрагменты некогда единого рисунка пришли в движение. Будто костяшки домино они начали падать вниз — во тьму.

Хаджар отшатнулся, но вдруг понял, что стоит прямо посреди бескрайнего мрака. Но, что удивительно, несмотря на черный «пол», черные «стены» и «потолок», он мог видеть так же свободно, как в ясный день.

Перед ним стоял Хранитель.

Теперь «стариком» его язык не позволял назвать. Нет, он все так же держал метлу, был одет в простые одежды и щеголял слегка не чёсанной, жидкой бородой, но при этом что-то изменилось внутри него.

Что-то, что сделало его с виду таким же могучим, как вся Гора Ненастий. Неприступным, непоколебимым и вечным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 815**

Хаджар, дрожащими руками, принял старый, потрепанный, некогда красивый музыкальный инструмент. Он чем-то напоминал простую, Земную лютню, но при этом был слегка сложнее, чем небольшая гитара.

Воспоминания хлынули в его сознание.

— «Милый Хаджар», — услышал он голос матери, учившей его играть. — «Держи инструмент крепко. Так, будто от этого зависит твоя жизнь. Касайся струн нежно, будто это сердце твоей возлюбленной. Играй плавно и спокойно, как если бы шел по грани между смертью и жизнь. Но будь напорист и яростен, как если перед тобой вражеская армия, а позади раненный друг. Играй так, как живешь, милый Хаджар. И живи так, как играешь.»

Это был тот самый инструмент. Инструмент, который долгие годы дарил ему хлеб и пусть и сырой, порой заветренный, но кусок мяса.

Инструмент, только лишь благодаря которому, он сейчас мог дышать.

Инструмент, который он оставил в прошлом. Забыл про него, как про нечто ненужное и не важное.

Лишь на мгновение вспомнив, встретившись с истинным обликом своего Духа и поняв, кто он такой, шагнув на ступень Рыцаря Духа, Хаджар вновь отложил Ронг’Жа до лучших времен.

Сердце Хаджара дрожало, пожалуй, даже сильнее, чем его руки.

Он коснулся струн.

Его огрубевшие, забывшие звуки музыки руки, смогли извлечь лишь нечто уродливое и неясное. Как зарождавшееся грозовое пятно на ясном небе. Нависшее ненастье над головами парочки робких влюбленных, вышедших в погожий день на первое свидание.

И вот каждый из них, тайком, украдкой от другого и другой, поднимает голову к небу и молиться всем силам Вселенной, чтобы дождь пошел чуть позже.

Ну хоть немного. Ну хотя бы чуть-чуть.

Такой же был и звук, созданный Хаджаром. Безусловно — уродливый. Но в то же время — прекрасный в своей способности дарить надежду.

Затем был второй.

Свистом ветра он ворвался в безмолвный мир полного мрака.

Затем третий, глухой, сорвавшийся крик падающего в бездну.

Потом четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьм…

Хаджар играл и играл. Вспоминал все те мгновение, что он провел наедине с музыкой. Сидя под прохудившимся плащем, когда сверху лил проливной дождь.

Безногий уродец, с рабским ошейником на горле, он ласкал струны нежнее, чем молодожены лица друг друга.

Ронг’Жа, такой же потрепанный, как и он сам, заменял ему целый мир. Был роднее солнца и нужнее воздуха. Но он оставил его, забыл…

И с этим, сам того не осознавая, оставил часть себя. Ту, неотъемлемую часть, что несколько десятилетий провел на больничной койке. Взглядом, полным надежды, взирала в окно. На холм. А там, чуть дальше, огни прекрасного города.

Его широкую реку, по которой ходили корабли. Высокий шпиль над старой крепостью. Его соборы и, в чем-то мистичные, колодцы, которые рисовали восторженные, но пьяные художники.

«Сыграть то, что еще не слышал этот мир» — Хранитель даже не догадывался, насколько простое испытание предложил Хаджару.

И тому не требовалась помощь нейросети, чтобы сыграть песню, которая в детстве была гимном его бессильным попыткам выжить и доказать всем, что он тоже имеет право на место под солнцем.

Окровавленные пальцы, давно не трогавшие струн, родили первые звуки старой баллады. Баллады, написанной о книжных детях, не знавших битв, изнывавших от мелких своих катастроф.

Хаджар играл и играл. Неловко, порой хрипя, он пел старые стихи, благодаря которым находил себе утешение в чтении тысяч книг.

Там. Где-то в прошлой жизни. В далеком, холодном мире под названием «Земля».

Выдав последнюю ноту, Хаджар не отложил Ронг’Жа. Он лишь сложил на нем руки и посмотрел на Хранителя.

— Красивая песня, — сказал голем. Он смотрел прямо в глаза Хаджару. — И красивый мир. Удивительно, Северный Ветер, ты пришел оттуда, где нет пути развития и где Река Мира лишь небольшой ручей, доступный лишь единицам. Но при этом вы тоже все врем воюете… но за что? За что воевать, Северный Ветер, если всем хватит места под вашим солнцем?

На мгновение Хаджару стало стыдно за свою попытку сжульничать. Ведь если Хранитель был способен заглянуть ему в душу, то прошлое на Земле вряд ли было для него такой уж тайной.

— Не бойся, Северный Ветер, я скован не простыми клятвами, а суть, которую в меня вложил мой создатель. Я «не смогу» никому и никогда поведать твои секреты.

Хаджар кивнул.

— Наверное это непросто, — вдруг произнес он. — Знать, кто твой создатель.

Хранитель молчал. Дольше, чем можно было бы подумать.

— Сложнее, — наконец ответил он. — чем не знать этого.

Хаджару хотелось задуматься в чем принципиальная разница между ними –созданными Богами и между големами, созданными адептами.

Ему казалось, что в этом заключена какая-то мудрость. Но, возможно, эта мудрость была как те знания, о которых пели барды — слишком тяжела и разрушительна для нынешнего уровня развития Хаджара.

— Я жду песню, Северный Ветер. Песню, который не слышал этот мир.

Хаджар занес руку над струнами Ронг’Жа. Занес, да так и замер. Испытание, которое казалось простым, оказалось еще проще.

Ведь что сложного для человека, выживавшего благодаря музыке, написать песню. Так же, как для бродячего сказочника придумать очередную историю, которая накормит его вечером.

Если твой ужин зависит от твоих умений, то, почему-то, вдохновение никогда тебя не покидает. Это Хаджар знал на собственном опыте.

За свою жизнь на Земле он придумал десятки песен. Многие из которых становились, как говорили на Земле, «хитами».

Но, почему-то, сейчас, его пальцы так и не опускались на струны. Капли крови, выбивая едва слышимую мелодию, падали на инструмент.

Хранитель стоял и смотрел на застывшего Хаджара.

И только в этот момент он вдруг понял, каким из волков, белым или серым, был он сам — Хаджар Дархан. И, как бы ему не хотелось считать себя серым, на самом деле — он был белым.

Ибо в момент, когда у него все отняли, когда дали испытание, которое не требовало от него ничего наносного, ничего заемного, он вдруг оказался бессилен.

Здесь не нужно было превозмогать себя. Не нужно было биться с врагами. Не нужно было делать невозможное. Не нужно проливать литры крови, прорубаться сквозь строй солдат, осаждать крепость или спасать родину.

Лишь придумать песню.

Хоть самую простую

Из двух слов и трех нот.

Но Хаджар не мог. Потому, что за годы путешествий, он случайно позабыл, кто он такой на самом деле.

— Эта песня, — Хаджар прокашлялся. — О человеке, который искал… искал… искал завтра. И, каждый раз находя его, терял.

Пальцы коснулись струн. Хаджар запел.

Он рассказывал историю. Историю о человеке, который просыпаясь с утра, пытался отыскать завтрашний день, ибо в нем он должен был встретить своих друзей, обнять мать и отца, утонуть в волосах любимой. Увидеть новые страны, побывать в новых городах.

Но каждый раз, когда человек оказывался в завтрашнем дне, то понимал, что это лишь очередное сегодня. А недавнее завтра, вдруг, неожиданно, оказывалось опустевшем и запылившемся вчера.

Хаджар играл и пел, погружаясь все глубже и глубже в придуманную, буквально на ходу, историю.

Хранитель, облокотившись на метлу, слушал его со слегка прикрытыми глазами. Но даже так, он видел больше, чем мог Хаджар.

Голем видел, как беспомощно дрожала испуганная метка на спине Хаджара, как кружил даже в этом, искусственном мире, вездесущий ветер и как сияла душа Дархана.

Хаджар закончил играть вовсе не в зале с красивой, изящной мозаикой. Не в золотом помещении, где фонтаны искрили драгоценными камнями и не в палатах, обитых парчой и бархатом.

Нет, он стоял на заднем дворе башни. Шелестели кроны Леса Знаний. Суетились ученики.

Подметал пол простой, невзрачный старик.

— Дневник путника, в которым описан свиток «Пути Среди Звезд» в твоем пространственном кольце, — произнес старик.

Хаджар же, будто сам не свой, прижимал к груди потрепанный, местами потрескавшийся, скрипящий Ронг’Жа.

Затем, опустившись на колени, он отложил инструмент в сторону и, нисколько не чураясь взглядов десятков учеников, коснулся лбом земли.

— Спасибо, достопочтенный Хранитель.

Старик лишь кивнул и продолжил мести. Перед тем, как скрыться за поворотом, он едва слышно прошептал:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 816**

Сидя под сенью яблони, одной рукой удерживая её надкушенный плод, второй Хаджар листал лежащий на колене дневник.

Некогда, вероятно, весьма справный походный журнал, сейчас он выглядел не так презентабельно. Кожаная обложка местами потрескалась, а где-то и вовсе прохудилась настолько, что обнажила желтые страницы.

Тесемки давно уже выглядели жалкими огрызками. Слишком короткими, чтобы связать их в узел. Из-за этого края страниц обтрепались и надорвались.

Но, тем не менее, дневник выдержал прикосновение времени. Прошел сквозь века, сохранив внутри нити неясного почерка.

Благо язык, на котором писал автор, не был настолько стар, чтобы нейросеть не смогла его расшифровать. Пусть на каждое предложение и уходило по несколько минут перевода, но, тем не менее, уже вскоре Хаджар, жуя яблоко, смог обнаружить перед собой очередную голографию.

Нейросеть, в буквально смысле, спроецировала перед его взглядом, прямо на страницы дневника, новый текст.

— «… тридцать лет уже минуло со смерти Бродячих Пней», — Хаджар понятия не имел, как пень может быть бродячим, да и вообще — умереть. Но, учитывая ту грамматику, которую использовала нейросеть, то скорее всего это было название какой-то организации. — «Последним я проводил к праотцам Тура. Его погребальный костер порой сниться мне по ночам… Сон уходит от меня…»

После этого запись обрывалась. Пятно на страницах само по себе говорило о том, что что-то пролили на дневник.

Впрочем, в следующих же строках этому находится пояснение.

— «Уже четыре года я в очередном плаванее. Мы ищем морской путь к Стране Драконов… Кого я обманываю — его ищу я, а команда верит, что мы идем по следу несметных сокровищ… Что же, в каком-то смысле они не ошибаются.»

Хаджар выдохнул и оторвал взгляд от желтых страниц дневника. Школа Святого Неба все еще сохраняла внешнее спокойствие при небывалом внутреннем потрясении.

Ученики степенно ходили между полигонами, залами лекций и общежитиями. Около Зала Славы, как и всегда, собиралась шумная толпа, которая призывала людей отправиться на очередное задание для школы.

Разумеется, в самых разных местах парка, можно было обнаружить островки учеников, занятых обсуждением текущего положения дел на Турнире.

Вот только при всем этом внешнем спокойствие, чувствовалось, как внутри у каждого ученика натянута струна. Каждую секунду, каждый день, они были готовы к тому, что Император призовет их под свои штандарты.

Война буквально застыла в воздухе.

— «… мой учитель, один из дюжины последних Великих Драконов», — продолжил читать Хаджар. Интересно, как давно прошли эти события, если в те времена еще не знали летающих кораблей? Неужели больше, чем две тысячи лет назад? — «Синий Пламень, Ху Чин, порой я слышу его голос. Но он, почему-то, говорит лицом барона Рекера… грехи прошлого продолжают меня преследовать и, как бы далеко я не уплыл, они догоняют…» — дальше несколько страниц из дневника были утеряны. — «Сегодня полная луна… она напоминает мне о тех временах, когда я странствовал с Бродячими Пнями. Наверное, это были лучшие годы в моей жизни… Вчера слышал песню «Большого Приключения». Её пели матросы… многое в ней неправда, но сердце, почему-то, немного скрепит…»

Хаджар не припоминал ни одной бардовской песни с подобным названием.

— Анализ данных, — отдал он мысленный приказ нейросети.

[Обработка запроса… Запрос обработан. Предположительная дата начала ведения дневника: 2300-2800 лет назад]

Даже если взять нижнюю границу срока, который неизвестно каким образом вычислила нейросеть, то получалось, что записям как минимум двадцать три века.

Для жизни таких существ, как Фэйри, Хозяева Небес или Бессмертные — все равно, что день для смертного и неделя для адепта.

Но для Хаджара — невероятный, попросту даже немыслимый срок.

— «Я помню историю Ху Чина. Забывшись, он рассказывал мне о том, как некогда, до изгнания на Западный Предел, он сторожил сокровищницу Императора Страны Драконов. Он рассказывал о том, какие сокровища там хранятся. Но, среди множества Божественных артефактов, техник Божественного уровня и прочего добра, он с придыханием говорил лишь об одном — о свитке второго тома техники «Пути Среди Облаков». Он называл его «Путем Среди Звезд».

Хаджар вновь отвлекся и устало помассировал виски. И почему он сразу не мог догадаться, что тайна, на которой, как сказал Хранитель — держится власть нынешнего Императора Драконов, будет находиться… ну, хотя бы, в таинственном подземелье.

Или, на крайний случай, в логове демонов.

Нет, разумеется, свиток хранился в сокровищнице столицы Страны Драконов. И, пожалуй, на весь их регион, сложно было отыскать места более защищенного. Проклятье, Хаджар вообще сомневался, что к нынешнему времени Император не достиг какой-нибудь ближайшей к Бессмертному ступени развития.

Если вообще не сравнялся с ними по силе.

— «Думаю, заглянуть в сокровищницу. Я слышал там есть жемчужина, которая переливается всеми цветами радуги… она подойдет к моей коллекции. Осталось только верно следовать карте, которую нарисовал мне Ху Чин. Карта к копии ключа, ведущего в сокр…»

Хаджар захлопнул дневник и огляделся. Поблизости от него никого не было, что, разумеется, не могло не радовать.

Как всегда — одно лишь знание о том, что существовала копия ключа к сокровищнице Императора Драконов, могло привести к краху всего Дарнаса.

Осторожно, контролируя окрестности, Хаджар приоткрыл следующую страницу дневника. Взглянув на неё лишь мельком, он пролистал страницы, убедился в том, что они пусты, а затем усилием воли превратил древнюю «рукопись» в прах.

Порыв ветра подобрал мельчайшую бумажную пыль и унес её куда-то в сторону горизонта.

— Проклятье, — выругался Хаджар. — это даже не смешно… Очередная карта?.. Проклятье!

В прошлый раз, когда Хаджар пользовался картой, это привело к тому, что он сперва едва не погиб в Грэвэн’Доре, а затем в… храме первого из Дарханов. А закончилось все это тем, что Пустоши заполонила орда демонов.

Благо Князь этих самых Демонов, в лице Хельмера, решил, что нападение не санкционировано, так что всех наглецов отправили к праотцам… ну или там в среде демонов ответственен за посмертие.

— Хаджар.

Хаджар вздрогнул и, вскочив со скамьи, обнажил Черный Клинок. Поняв, кто его окликнул, он выругался. Довольно грязно. Благо Дора была уже привычна к манере выражаться отдельно взятого варвара, так что не стала обращать на это внимания.

— С тобой все в порядке, друг мой? — вопросительно «изогнул» бровь Эйнен. — Ты как сам не свой.

— Я свой, — попытался отшутиться Хаджар, но вышло криво. В конце концов не каждый день в твоей голове поселяется знание, способное уничтожить целую Империю. — Мы ведь договаривались встретиться около выхода.

— Да, — Дора слегка отстранилась от островитянина и заглянула за спину Хаджару. — только это было три дня назад. Мы уже пол школы обошли, пока не выяснили, что ты отправился в Башню Сокровищ.

Три дня…

— Судя по медальону, — Эйнен указал на висящий на груди Хаджара, нефритовый кулон. — ты прошел их успешно.

— Успешно, — не стал отрицать Хаджар. Но, задумавшись, добавил. — Хотя, с какой стороны посмотреть… Почему такая спешка? Вы оба как-то сильно встревожены.

— Если не брать в расчет, что тебя не было три дня, — и когда только эльфийка обучилась тонкому искусству сарказма… — то мы упустили все то время, что могли готовиться к аукциону.

— Аукциону?

— А разве ты не собирался продавать Ядро Ана’Бри? Подпольный аукцион для дворян и аристократов начнется уже через три часа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 817**

— Я конечно понимаю, что ты ей всецело доверяешь…

— И тебе тоже следовало бы, — перебил друга Эйнен. — Если бы не Дора, мы бы сюда даже не попали.

— Вот это меня и настораживает, — вздохнул Хаджар. — Ты не подумай, я нисколько не сомневаюсь в её верности тебе, но ведь её могут сдерживать такие клятвы, о которых мы даже не подозреваем.

Сверкнуло лезвие ножа, который Эйнен вытащил из складок своих национальных, белых одежд, в чем-то отдаленно напоминающих платье.

Если бы не полное доверие, которым Эйнен располагал со стороны Хаджара, то тот немного напрягся бы такому жесту. Но друзья настолько верили друг другу, что без раздумья доверили бы свою жизнь в руки другого. Да, и чего уж там, отдали бы эту самую жизнь за ближнего.

— Ты этим ножиком ногти стричь собрался? — шепнул Хаджар.

В компании Доры, идущей немного впереди, они двигались в … нет, вовсе не подземелье или канализации, как можно было бы предположить исходя из названия «Подпольных Аукцион», а в центре широкой процессии.

Весь проспект, находящийся в центре торгового квартала Даанатана, был отцеплен по этому случаю. В небе взрывались фейерверки. Всюду сновали босоногие ребятишки, пытающиеся хоть одним глазком урвать картину происходящего.

Тысячи дворян и сотни аристократов стекались к зданию, в чем-то внешне напоминающим пирамиду. На крупной вывеске значилось «Главный Аукционный Дом». Весьма простое название, но, зато, только по делу.

— «Подпольный аукцион, да?» — думал Хаджар, когда впервые увидел происходящее. — «С таким же успехом, можно войну между Ласканом и Дарнасом назвать „маленькой, тайной операцией“».

— Это специальный артефакт. Если задать человеку вопрос, на который он не может ответить, то, если он держит в руках этот нож, тот начнет сиять золотым.

Хаджар уважительно хмыкнул. Подобный «изобличитель» клятв в нужный момент может сыграть весомую роль.

— Дорого, наверное, обошелся.

— Не дороже жизни, — своим привычным, философским тоном, парировал Эйнен.

— Вы долго будете шептаться? — Дора замедлила шаг и как-то очень легко и незаметно втиснулась между друзьями. — Или уже посвятите меня в свой план?

— Скажи, а аукцион всегда такой… секретный? — спросил Хаджар.

Как раз в этот момент один из спешащих дворян толкнул его в плечо и, на ходу извинившись, скрылся в толпе. По границам проспекта стояли легионеры и члены корпуса стражей. И, может это лишь паранойя, но Хаджару казалось, что нет-нет, а в его сторону бросали весьма недружелюбные взгляды.

— Это дань традициям, — ответила Дора. — в давние времена, когда Дарнас переживал не лучшие свои годы, подобные аукционы были строго запрещены. И знать, чтобы хоть как-то обмениваться знаниями и опытом, создала подпольный аукцион. Сейчас же… И вообще — не уходи от темы. В чем заключается ваш план?

Хаджар с Эйненом переглянулись. Островитянин скосил взгляд в сторону артефактного ножа, а затем спрятал его обратно в складки одежды.

Может они оба и доверяли Доре, а один из друзей и вовсе был связан с ней, пожалуй, самыми крепкими узами, которые только существуют в этом мире, но… Жизнь научила каждого из друзей, что порой даже самые надежные вещи могут быть использованы в самой извращенной манере.

И все же, если бы Эйнен в этот момент промолчал, то, скорее всего, ты, что он испытывал к Доре, не было бы тем светлым, истинным чувством, что могут пронести два адепта сквозь тысячи и тысячи лет.

— Мы собираемся продать Ядро.

Дора едва не сбилась с шага и посмотрела на идущего рядом островитянина.

— То есть — вы не шутили?!

— Мы были абсолютно серьезны, — кивнул Хаджар.

— Вы хоть понимаете, что это Ядро имеет колоссальное стратегическое значение?! — Дора, в сердцах, перешла на повышенный тон, но, опомнившись, понизила голос. Хотя, учитывая защитные чары Эйнена, это было не так уж и необходимо. — Вы видели Ярость Смертного Неба? Этот огромный корабль?!

— Да.

— Так вот, как я слышала от отца, он не взлетит без Ядра Ана’Бри!

Хаджар лишь пожал плечами.

— Насколько я помню, Ярость Смертного Неба вполне успешно парил над Озером Грез.

— Вот именно, — стояла на своем Дора. — он лишь парил. И, чтобы бросить пыль в глаза шпионам Ласкана и послам других Империй, Его Императорское Величество на один этот короткий полет гиганта потратило полугодовой запас накопителей целого флота!

Хаджар нисколько не сомневался в правдивости слов Доры. Более того, он прекрасно понимал, с какой истинной целью Морган пригласил такое количество послов на Турнир Двенадцати.

Сделал он это вовсе не для того, чтобы проявить уважение или создать атмосферу праздника. Нет, он лишь показывал возможным стервятникам, которые могут надеяться откусить кусок, пока два свирепых хищника дерутся, что подобные идеи могут оказаться фатальными.

Морган попросту тряс оружием и, как правильно выразилась Дора, бросал пыль в глаза.

— Если Императорскому роду так нужно это Ядро, то они могут просто его купить.

Дора, будто выброшенная на берег рыба, молча открывала и закрывала рот. И так, до тех самых пор, пока они не подошли ко входу в здание аукциона.

Их, что не сильно удивило Хаджара, встретили два Безымянных. И, судя по гербу на их Императорских доспехах, все они принадлежали корпусу стражей.

— Протяните ваши пространственные артефакты, — прорычал один из вояк. Видимо, Хаджару не показалось и корпус был прекрасно осведомлен в том, кто их должен посетить.

Все трое, включая Хадажра, покорно протянули пространственные артефакты. Хаджар — кольцо, Эйнен — цепочку, а вот Дора — заколку для волос.

— Оружие и доспехи внутри Аукционного Дома запрещены. Любой конфликт будет приравнен к враждебным намерениям против короны. Это ясно?

— Ясно, — хором ответили все трое.

— Замечательно, — в руках одного из Безымянных показалась амулетная пластина из незнакомого металла. Он провел ею над артефактами посетителей и те вспыхнули волшебными рунами. Точно такими же, какими запечатывали при входе в Запретный Город. — Надеюсь, удача будет вам сопутствовать.

Безымянные отодвинулись в сторону и пропустили друзей внутрь. Перед тем, как Хаджар пересек порог, его поймал за руку один из стражей.

— Северный Ветер, — прошипел он. — хоть одно неверное движение с твоей стороны и, клянусь всеми богами, я лично отправлю тебя к праотцам.

Хаджар не был бы собой, если бы спустил, пусть и Безымянному, такое, откровенно хамское поведение.

— А спасение жизни Императору тоже считалось — неверным движением? Просто, ребята, что-то не видел вас в тот вечер поблизости.

На Хаджара едва было не опустилась аура жуткой мощи, как горячего стража схватил за плечо его напарник.

— Он того не стоит, — прошептал более мудрый страж, а затем отстраненно кинул Хаджару. — иди куда шел, Хаджар Дархан. И постарайся не привлекать наше внимание.

Хаджар слегка поклонился второму стражу, развернулся на каблуках и вошел внутрь. В этот момент он не знал, что за ним, как и за самими Безымянными, внимательно следят.

Следят те, кто уронил свою честь, когда заказанная им цель смогла дважды избежать смерти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 818**

Внутри аукционный дом, как и снаружи, тоже выглядел пирамидой. С той единственной разницей, что с улицы это была пирамида, направленная вершиной в небо, то внутри — уходила на сотни метров внутрь земли.

Таким образом здание формировало нечто не подобии прямоугольного веретена.

Дворяне и аристократы рассаживались на рядах алых скамей и столов. И чем ближе к сцене, где уже стоял местный аукционист, тем меньше людей могло поместиться за уменьшающимися рядами.

Не трудно было догадаться, что чем ниже — тем выше статус сидящего и, следовательно, меньше мест.

Все, при беглом осмотре, Хаджар насчитал ровно девятьсот девяносто девять рядов.

Что же, может он не знал и в это числе существовала какая-то своя магия? Уже не первой раз он сталкивался с явлением, в котором присутствовало подобное значение.

— И куда нам? — буднично спросил Хаджар.

С равным комфортом для себя он сел бы как вплотную к сцене, где, учитывая знакомые волосы и глаза, располагался Императорский род, так и на самой границе с входом.

Причем, самое удивительное — чем ближе к сцене, тем менее вычурные и пестрые одежды с минимальным количеством украшений.

А чем ближе ко входу — тем цветастее, внешне дороже одежды и больше драгоценных металлов и камней. Это лишний раз доказывало, что тем, кто и так знает себе цену, не имеет смысла выставлять её на всеобщее обозрение.

Если сравнивать с борделем, то самые элитные его работницы всегда выглядят скромнее остальных. Им не надо надевать на себя ценник — все, кому нужно, и так все о них знают. Те же, кто нет — стоят слишком низко по социальной лестнице, чтобы позволить их присутствие.

Высший свет всегда казался Хаджару в чем-то схожим с публичным домом. Те же нравы и мотивы, только с другими приправами.

— Третий ряд снизу, — Дора повела их к лестнице. Всего их здесь было четыре и та, по которой спускались друзья, на фоне остальных выглядела немного пустынной.

— Высоко забрались, — присвистнул Хаджар. Эйнен, как и в большинстве случаев, продолжал сохранять невозмутимое молчание. — Или наоборот –низко… при дворе никогда не поймешь, поднялся ты или тебя…

— Опустили, — прогрохотало за спиной Хаджара.

Тому не нужно было оборачиваться, чтобы узнать хозяина баса. Им, разумеется, был Гэлхад, один из младших наследников клана Вечной Горы.

Гигант, который, как и все его родственники, не выделялись бы своей статью разве что на фоне степных орков Ласкана.

— Приветствую, Хаджар, — Гэлхад протянул руку. Хаджар ответил на жест. Может, не так давно, они и хотели лишить друг друга жизни, но, жизнь, сложная штука. Теперь они, возможно, могли считаться хорошими знакомыми. Как минимум — союзниками, объединенными одной целью. — Поздравляю тебя с прохождением испытания Башни Сокровищ.

— Приветствую, Гэлхад, — ответил Хаджар на жест. Его, не самая маленькая рука, буквально потонула в лапище гиганта. — Даанатан слухами полнится, да?

На это великан лишь подмигнул.

Анис, идущая позади своего спутника, сдержано кивнула. А её братец, Том Динос, и вовсе — презрительно фыркнул.

Странный он малый, этот младший наследник Хищных Клинков. Иногда может казаться надежным, не из робкого десятка, союзников и крепким воином, а затем вновь надменным аристократом, рядом с которым тесно из-за раздутого эго.

— Хочу предупредить тебя, Хаджар, — Анис, легко обогнув Гэлхада, поравнялась с Хаджаром. — Все аристократы знают, о том, что ты принес на аукцион. А сам Император Морган отдал негласный приказ ни при каких обстоятельствах не покупать у тебя Ядро. Когда аукционист озвучит цену –никто её не перебьет и ты уйдешь ни с чем.

Хаджар не стал говорить о том, что прекрасно это понимает. Минимальная цена за любой артефакт всегда была — одна императорская монета. Именно такой ценник, на любой лот, озвучивал аукционист. А суммы, порой достигавшие астрономических значений — целиком и полностью заслуга бьющихся деньгами адептов.

Ну и еще работников самого аукциона, которые вовремя сливались с толпой и подливали масла в огонь денежной битвы, но это уже другая история…

— Спасибо за беспокойство, Анис. Но, наверное, ты бы не стала меня беспокоить по этому поводу, если бы у тебя не было другого предложения.

Глаза Анис слегка помрачнели. Ей, скорее всего, самой была неприятна эта ситуация. Особенно учитывая то, что произошло между ними в Грэвэн’Доре.

— Мой… мой… — она некоторое время боролась с собой, а затем выпалила. –Глава Хищных Клинков готов предложить тебе полтора миллиона императорских монет.

Если бы не десять лет жизни в качестве бродячего актера-уродца-циркача, то Хаджару бы точно не удалось сохранить нейтральное выражение лица.

Так же, как это не удалось никому из идущих рядом. Все, включая Тома и Дору, выглядели как громом пораженные.

Полтора миллиона императорских монет… Общая стоимость квартала беднейшего, но, все же, одного из Семи Великих Кланов Дарнаса — Небесного Ветра, была куда ниже этой суммы.

Вряд ли Хищные Клинки, при всей их неоспоримой мощи, могли распоряжаться такими суммами. Иными словами, через уста главы Диносов, это предложение озвучивал сам Император Морган.

— Заманчиво, — только и ответил Хаджар. — но, прости, на кону стоит нечто, куда большее, чем просто деньги.

— Деньги?! — от баса Гэлхада задрожали ступени. — Тысяча имперских монет –это деньги. Сто тысяч — пусть и большие, но деньги. Но полтора миллиона… Хаджар, это не деньги, это целая страна или армия! Да если бы мне…

Гэлхад осекся, покачал головой и замолчал.

Больше шестеро адептов не разговаривали. Они уселись за третий ряд, где собрались младшие и старшие наследники аристократических кланов.

Хаджар, с удивлением для себя, отметил то, что знает некоторых из них. На втором ряду, как и положено, сидели непосредственно главы Великих Кланов. У некоторых, кстати, имелось по нескольку жен, что не возбранялось законами Дарнаса, но порицалось в обществе сильных адептов.

Узы истинного союза могли связать лишь двух адептов — это всем известный факт. И бывали случае, когда они связывали однополых адептов, но еще никогда — нескольких сразу. Так что подобные полигамные союзы были насквозь расчетными.

На первом ряду, помимо Императорского рода, включая самого Моргана, собрались еще и послы Империй, а так же некоторые люди, которых Хаджар видел впервые.

Одного из них Хаджар узнал благодаря описанию Оруна. И, если и остальные были «такими же», то получалось, что все они — Великие Воины или, как их называли барды — Великие Герои Дарнаса. Всего, считая Оруна, в Империи их было пятеро или около того.

Один, вроде, пропал без вести и еще двое считались умершими, но тел их никто не видел. Так что вполне возможно, что Великих было и больше.

Когда народ, более менее, заполнил зал, аукционист, одетый в строгий, черный камзол, взял слово.

— Рад приветствовать вас на очередном Подпольном Аукционе! — по традиции, зал ответил гробовой тишиной. — Сегодня мы представим вам лучшие из чудес нашей родины! И, надеюсь, каждый найдет что-то себе по душе. Так что, не откладывая дела в долгий ящик, с гордостью представляю вам первый лот этого вечера, — аукционист картинно взмахнул рукой и со стоящего рядом пьедестала слетел серый покров.

По рядам тут же пролетел восторженный шепот, постепенно переходящий в шквал голосов и даже криков. На подставке лежал классический меч с узким клинком. Вот только сейчас по лезвие, порой, пробегали синие всполохи.

— Рад представить вам — Божественный Артефакт! Меч Синего Ветра! Каждым взмахом, благодаря своим свойствам, он способен создать поток режущего ветра, равный по силе технике мечника уровня Неба!

Хаджар, возможно единственный из всех, увидел, как к нему повернулся Император Морган и подмигнул.

Глава клана Хищных Клинков поднял руку и произнес:

— Сто тысяч императорских монет!

— Сто тысяч раз… Сто тысяч два…

— Сто пятьдесят тысяч! — закричали сзади.

— Сто пятьдесят раз…

— Сто семьдесят тысяч! — прозвучало где-то сбоку.

Хаджар прикрыл глаза и выдохнул. Кто бы сомневался, что Морган будет играть грязно. Но чтобы настолько?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 819**

— Семьсот двадцать тысяч, продано! — аукционист ударил молотком по деревянной шайбе.

Одновременно с этим стуком на сцену вышло несколько работников аукционного дома. Каждый, без малого, Рыцарь Духа Развитой стадии. Хотя, оно и не удивительно — наверняка с ворами в этом доме боролись так же, как в крестьянском с крысами.

— Спасибо, спасибо, — Брустр благодарно покивал в ответ на раздавшиеся в его честь аплодисменты.

Несколько соревнующихся за Божественный меч дворян разочаровано приземлились обратно на свои места. Удивительно, но из десятков тысяч присутствующих на «подпольном аукционе» не все боровшиеся за Меч Синего Ветра располагались на первых рядах.

Были и такие, что называли свои суммы за сотым и, даже, куда дальше. Вообще, Хаджар уже давно перестал удивляться численности населения Даанатана.

Тем более, что на Турнир и, следовательно, подпольный аукцион съехались дворяне со всех концов необъятного Дарнаса. От самого захудалого барона, до герцога, в чьих владениях находилась территория чуть ли не вдвое большая, чем весь Лидус.

Прямо на столе перед Брустром появилась небольшая деревянная плашка с иероглифом. Учитывая, что пространственный артефакт главы Хищных Клинков был, так же, как и у всех, запечатан магией, то плашку он попросту убрал в рукав.

— Браво, достопочтенный глава Хищных Клинков, — вновь, так же картинно, как и в первый раз, поклонился аукционер. — а теперь, с вашего позволения, я готов представить вам следующий лот…

Хаджар уже скрипел зубами. Морган убивал сразу нескольких зайцев и все это лишь одним «камнем». С одной стороны он искушал Хаджара принять явно заниженное, по стоимости, предложение.

Ядро Ана’Бри никак не могло стоить всего полтора миллиона монет. Пятнадцать миллионов — в это Хаджар еще мог поверить. Но не полтора.

— Статус Черного Клинка, — мысленно приказал Хаджар.

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. До эволюции объекта «Черный Клинок» осталось 78,24%]

— Процент эволюции при поглощении объекта уровня Божественный артефакт?

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. Результат вычислений — 9,5%]

Иными словами, для того чтобы Черный Клинок перешел на уровень Божественного артефакта и получил первое «свойство» (что именно они означали, как появлялись и за что отвечали, Хаджар не знал. Такие знания в Даанатане были доступны лишь единицам) Хаджару нужно было скормить мечу примерно восемь артефактов Божественного уровня.

И это не говоря о том, что слив Черный Клинок с реальным артефактом, Хаджар был способен использовать две техники одновременно, что приравнивало его по силе к монструозным обоеруким мечникам.

Конечно же Морган понятия не имел о свойствах меча Хаджара, но он прекрасно понимал другое — подобный меч идеально подошел бы и самому Хаджару.

Наверняка Император подрастряс свою сокровищницу. Призы для Турнира Двенадцати, состоящие из Божественного артефакта и техники медитации, первого её тома, которая приведет к Безымянной стадии. А теперь еще и лоты для аукциона.

По слухам, наполнившим столицу, во всей Империи, считая предметы из легенд, не наберется и десятка Божественных артефактов.

Раньше вообще считалось, что на весь Дарнас их не досчитают и пяти, но пред войной собирали все силы, которые только могли.

— … прошу внимания, — продолжил аукционист и стянул покрова со следующего, вынесенного на сцену, пьедестала. И вновь трибуны ахнули, а затем дружно, создавая атмосферу абсолютной тишины, затаили дыхание. — Божественная Броня Цветущего Лотоса. Её свойство таково, что при повреждении, бутоны лотоса, изображенные на ней, раскроются и поглотят четверть от энергии и мистерий, вложенных в удар.

Хаджар едва было не выругался, но все сдержался. На пьедестале лежала, пожалуй, самая необычная броня, которую когда-либо видел Хаджар.

Начать стоило с того, что она, к удивлению, была сделана вовсе не из металла! А скорее из того же необычного, тканного материала, что и платок, с которым так легко расстался драконий Мастер. Кстати сам он, несмотря на то, что аукцион подобного рода должен был быть для него без безынтересен, проявлял большое участие в происходящем.

Может для Страны Драконов Божественные артефакты были так же ценны, как в Дарнасе — Императорские?

Так или иначе, перед глазами дворян и аристократов предстало изысканное, белое одеяние. Переливаясь на свету стальными полосами, они сверкало вышитыми на его поверхности цветками лотоса. И, Хаджар мог поклясться, что лепестки слегка шевелились. Будто дрожали на ветру.

Интересно, а Хаджар сможет переработать свой Зов таким образом, чтобы он… нет, не обзавелся лепестками, а перестал выглядеть как доисторическая, громоздкая груда металла.

Сражаться в просторных одеждах для Хаджара было привычней.

— Сто пятьдесят тысяч раз…

Началась битва за броню. В качестве сражающихся сперва выступила едва ли не половина аудитории подпольного аукциона. Но, чем выше цифры, тем быстрее отсеивались желающие. В конце концов, четверть миллиона имперских монет — столько не стоили и некоторые баронства.

Не каждый мог свободно распоряжаться подобным состоянием.

В конечном счете битва свелась к участию всего четырех людей.

Двое из них были относительно хорошо знакомы Хаджару — отец Гэлхада, глава Вечной Горы, глава Тарезов и еще двое дворян с седьмого и шестого рядов.

— Тебе лучше отступить, Тулио, — медведем прорычал великан Вечной Горы. –Восемьсот сорок тысяч!

— Восемьсот сорок тысяч раз…

— С чего бы, Данахэд, — прозвучал смех с задних рядов. Дворянин в черных одеждах приподнялся со своего места и озвучил жуткое: — Миллион имперских монет!

— Так хочешь, чтобы твоя дочь победила в Турнире, несчастный? — к Данахэду присоединился и Сальм Тарез. Из всех аристократов он был единственным, кто вырядился словно новогодняя елка. От блеска дорогих одежд и драгоценных камней слегка слепило глаза. — Миллион сто тысяч!

Анис, в этот момент, украдкой посмотрела на Хаджара. Тот в ответ лишь пожал плечами. Какое бы предложение через неё не озвучивал Брустр Динос, это никакого отношения не имело к Анис.

— Что, аристократы и дальше будут отнимать у всей страны её блага? –прищурился дворянин. Четвертый соревнующиеся отсеялся и преспокойно уселся обратно за стол. Что-то подсказывало Хаджару, что на самом деле цену подбивал работник аукциона… — Миллион сто пятьдесят!

— Миллион сто пятьдесят раз…

— Миллион двести! — гаркнул Данахэд.

— Побойся богов, достопочтенный! — засмеялся Сальм. — Миллион триста! Твои сыновья в этих доспехах будут выглядеть последними мужеложцами! Кстати, удивлен, Брустр, что ты не сражаешься за такой прелестный наряд. Твой сын бы оценил.

— Собаки лают, Сальм, — Брустр даже в лице, после столь открытого оскорбления, не изменился. — а караван идет. И, вроде, ты тоже сыну наряд подбираешь.

— Сыну? Такое уродство?! Нет, дорогие друзья, я наряжу в него наложницу, а вечером займусь с ней любовью! — Сальма нисколько не смущало, что рядом с ним сидело три, прелестнейших создания — его жены. — Два миллиона!

Зал ахнул. Два миллиона! Каким бы Божественным, в прямом и переносном смысле, не был артефакт, но двух миллионов имперских монет он уж точно не стоил.

К тому же, если бы кто-то умудрился его повредить, то во всем Дарнасе не сыскался бы мастер, способный починить подобное произведение искусства.

Именно поэтому артефакты высокого качества и уровня стоили дорого, но не настолько немыслимые суммы. В конце концов, это было вложение, которое однажды могло полностью «сгореть».

— Два миллиона раз… — с придыханием начал отсчет аукционист. Зал, к этому времени, уже немного успокоился. — Два миллиона два…

— Я тебе этого не забуду, Сальм, — Данахэд с такой силой приземлился на скамью, что вибрации ощутили даже на двухсотых рядах.

Тарез проигнорировал завуалированную угрозу, а вскоре и перед ним появилась плашка с иероглифами.

Дворянин, проигравший в денежной битве, уже шептался со своими соседями. И этот шепот, разлетаясь по рядам, нес лишь одну мысль — проклятые аристократы.

Император наблюдал за происходящим с легкой полуулыбкой, а на сцену выносили уже третий лот.

— Достопочтенные, достопочтенные! Минуточку внимания! Одна из жемчужин сегодняшнего вечера, — очередной срыв покровов и гробовая, в чем-то даже пугающая тишина. — Пилюля Стального Сердца!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 820**

Алхимия в Империях находилась на достаточно развитом уровне. Но, разумеется, даже близко не на том, которого достиг их сеньор — Страна Драконов.

Хозяева Небес, обретя разум еще в те времена, когда люди лишь начали строить первые деревянные поселения, достигли действительно значимых высот в алхимии.

И все те, «легендарные» пилюли, которые находились в катакомбах или древних усыпальницах, на самом деле принадлежали Драконам.

В том числе и пилюля «Стального Сердца». Проглотив такую, любой адепт, даже если он был лишь Небесным Солдатом, мгновенно возносился на уровень Пикового Повелителя.

Разумеется у такой силы была и своя цена — приняв подобную пилюлю адепт ставил крест на своем развитии. Выше Пикового Повелителя ему не было суждено подняться. А Дух, который будет сопровождать его по жизни, будет тем, что вживил алхимик в пилюлю.

Вроде как, в Стальном Сердце, это был простой дух железного пса. Отсюда и такое название.

— Понимаю ваше оживление, господа, — с легкой ноткой сарказма, высказался аукционист. — редко когда в наши руки попадает нечто столь же бесценное. Оценивать эту пилюля деньгами нет смысла. Никто, кроме нашего достопочтенного, — аукционист в третий раз поклонился. — Императора Моргана, не сможет себе позволить её купить. Поэтому, как всегда в подобных случаях, мы предлогам вам обмен. Предмет или услуга, равная по стоимости этой пилюли! Их конвертированная в монеты стоимость должна начинаться со ста тысяч! И, каждый из предложенных предметов должен быть очно нам продемонстрирован, а услуга подкреплена клятвой!

Зал тут же взорвался аплодисментами.

Не стоило забывать, что Пиковый Повелитель находился на вершине пути развития Дарнаса. Добившись такого уровня, адепт мог рассчитывать на вечный почет, уважение и процветание для себя и своей семьи. Более того –далеко не все главы аристократических домов смогли преодолеть порог Пикового Повелителя.

Так что это, в действительности, была элита среди элит. Лишь Безымянные –стоящие на ровне с богами для Семи Империй, могли с ними посоперничать.

Но в каждой из Империй таких насчитывалось в лучшем случае — около десятка. Сейчас, в предверии войны, разумеется откроется, что их несколько больше — может двадцать, двадцать пять человек, но не более того.

Пиковые Повелители — вот истинные властители Империй. И получить пилюлю, которая не взирая на талант, потраченное время или усилия, вознесет адепта на такие высоты.

Многие за подобную силу были готовы отдать самое драгоценное. В том числе и:

— За эту пилюлю я выдам свою племянницу, — вскочил на ноги Брустр. — Анис Динос, Рыцаря Духа Пиковой Стадии, замуж за любого, на кого укажет владелец пилюли!

От удара кулака Гэлхада даже на дальних рядах люди вынуждено прикрыли лица руками. Ударная волна оказалась такой силы, что смела некоторых, не ожидавших подобного, гостей.

— Не забывайтесь, глава Хищных Клинков! — взревел он. — Анис Динос — моя и…

— Сядь, Гэлхад, — голос Данахэда звучал так же тяжело, как и выглядел сам глава Вечной Горы. — Ты позоришь меня. Не забывай о своем доме. Эта разменная пешка тебе не пара. Пора заканчивать пустые гуляния. Я уже подобрал тебе достойную партию.

Глаза Гэлхада сверкнули сталью и пламенем. Опускаясь на место, он повторил, слегка переиначив, слова отца:

— Я не забуду тебе этого, отец, — а затем убрал руку в складки одежды.

— Не надо, Гэлхад, — одними губами прошептала Анис. — Оно того не стоит.

— Оно может и нет, — прорычал великан. — а вот ты стоишь всего этого сраного мира!

С этими словами Гэлхад положил на стол запечатанный свиток. Хаджару не требовалось помощь нейросети, чтобы понять, насколько древним был этот предмет. Возможно, он пережил эпох больше, чем видел Дарнас.

— Я предлагаю копию свитка, который я получил в испытаниях Сокровищницы Декатера! — прогремел Гэлхад. — Тот кузнец, что сможет его изучить, достигнет уровня, при котором сможет создавать артефакты Божественного уровня!

И вновь зал погрузился в тишину. Хаджар же по-новому посмотрел на великана. Может тот, как и положено аристократу, принимал какое-то участие в интригах отца, но в решающий момент сделал свой выбор.

И выбор этот был вовсе не такой, который бы «сделал честь» его «голубой крови». А тот, что попросту отвечал его понятиям о чести.

— Сын, ты…

— И я хочу, чтобы все, кто сейчас в этом зале, услышали мои слова! –Гэлхад поднес руку к вышитому на плече гербу. — С этого дня я — Гэлхад из Вечной Горы, больше не являюсь частью дома Вечной Горы! И пусть от меня отрекутся великие праотцы и да сгниет моя кровь!

Гэлхад сжал рукав, а затем сорвал с него герб клана. Весте с тканью полетела и плоть. Кровь заструилась по руке. Стекая на стол, размазывалась широким, багровым пятном.

Гэлхад сорвал не только нашивку, но и с корнем выдрал кусок плоти, на которым был вытатуирован герб.

Кто-то в зале зааплодировал, другие начали сыпать оскорблениями и крутить пальцами у виска. Гэлхад же, сплюнув под ноги отцу, так и остался стоять с гордо поднятой головой.

Хаджар вдруг понял, что уважает этого человека. Может безрассудного, но прямого и гордого — как скала.

Отречься от семьи, значит не только поставить под угрозу свое посмертие, но и, со временем, лишиться всех преимуществ, что давала его аристократическая кровь.

Может через век, может через два или три, но Гэлхад уже больше не сможет похвастаться тем чудовищным запасом энергии, что и его бывшие родственники.

Именно бывшие.

Слова в этом безграничном мире имели важную роль. И эта самая роль подтверждалась на глазах Хаджара. Рана на плече Гэлхада затягивалась жутким, уродливым шрамом.

Слова были произнесены. Услышана и приняты суть Рекой Мира. И, в отличии от клятвы, оставили после себя лишь скорбь и уродство.

Какое-то мгновение Данахэд выглядел так, будто кто-то ударил ножом прямо ему в сердце. Сидящая рядом жена лишь молча роняла крупные слезы.

Оба адепта разом постарели. Будто что-то вытянуло из них жизненные силы.

Сухим голосом, глава клана Вечной Горы, произнес:

— Завтра вечером я приглашаю своих друзей в мой дом. На поминки. Мой сын, Гэлхад, сегодня умер.

Данахэд уселся обратно за стол. Его руки слегка дрожали.

— Какие страсти разворачиваются в этот вечер, не правда ли?! — Сальм Тарез буквально светился от счастья. Похлопав Гэлхаду и сочувственно покивав Данахэду, он повернулся к аукционисту. — Продолжайте, достопочтенный, мы все ждем что же произойдет дальше.

— Кхм-кхм, — прокашлялся аукционист. — Гэлхад Безродный предложил копию свитка кузнечной техники. Обучение в этой технике позволит создавать артефакты Божественного уровня. Примерная стоимость подобного свитка –тридцать семь миллионов имперских монет. Это полностью покрывает стоимость пилюли Стального Сердца. Кто сможет перебить озвученную сумму?

Пока народ шептался и перебирал свои сокровища, Хаджар поднялся с места и подошел к Гэлхаду. Вместе с ним, нисколько не мешкая, то же самое сделал и Эйнен.

И, что куда более удивительно — Том Динос.

— Я, пока, не могу предложить тебе своей дружбы, Гэлхад, — произнес Хаджар. — Но знай, если бьется мое сердце, когда бы тебе не понадобился мой меч — он твой.

Хаджар протянул руку.

— И мое копье, — Эйнен протянул и свою руку.

— Мой меч тоже, — Том Динос повторил этот жест.

Гэлхад, который все это время пребывал где-то внутри себя, очнулся и едва заметно улыбнулся. Он пожал руку каждому и каждому произнес такие простые, но редкие слова.

— Моя секира всегда с вами.

— Ну вы посмотрите на них, — Ларис Динос, старший наследник Хищных Клинков, сидя неподалеку наиграно смахнул слезу с угла глаза. — Даже в лучших спектаклях такого не увидишь. И ведь ради чего — ради простой шл…

От Анис разошлась такая убийственная аура, что Хаджар едва было не обнажил клинок.

— Молись всем богам, шавка, — прошипела Анис. — чтобы не я встретилась с тобой в следующем туре.

С Лариса мгновенно слетела вся его напускная извращенность.

— О, дорогая, — строгим, полным жажды битвы, голосом, произнес он. — Я молюсь об обратном, — а затем вновь вернув свой образ, добавил. — Впрочем я и с твоим суженным буду рад встретиться. Эти мышцы, эта шея… эта задница! Я понимаю твой выбор, сестренка! Уже вижу, как мой меч пронзает её!

— Демоны, — сплюнул Хаджар. — меня одного сейчас вырвет?

В молчании, адепты расселись по своим местам.

Хаджар же полностью отдавал себе отчет, что данным действием обзавелся еще одним влиятельным врагом — кланом Вечной Горы. Но на фоне всех его проблем, это казалось не так уж и значительным.

К тому же, даже если бы Гэлхад был из Императорского рода, Хаджар поступил бы так же. Он уважал людей, для которых честь и достоинство были не пустым звуком.

И с такими людьми Хаджар с радостью сражался бы и проливал свою кровь. Плечом к плечу.

В течении следующей четверти часа, дворяне и аристократы пытались перебить цену свитка Гэлхада. И какие только сокровища они не выкладывали на столы. Но никто и близко не смог подойти к цене в тридцать семь миллионов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 821**

В течение следующих трех часов какие только сокровища не продавались и не обменивались на этом, безусловно, самом подпольном аукционе, который только видел Хаджар.

Для начала, одних только Божественных артефактов, Хаджар насчитал четыре штуки. При этом, что не могло не радовать, не все из них были броней или мечами.

Появилось так же одно копье, которое заставило некоторых адептов буквально вывернуться наизнанку в попытке его заполучить, но, в итоге, ушло клану Геран. Откуда у одних из самых бедных аристкоратов деньги на подобную роскошь — кто их знает.

Так же появился Божественный артефакт, который по совокупной стоимости превысил ценник трех предыдущих, причем вместе взятых.

Им оказалась уменьшенная копия богатого дома. И, как выяснилось, она обладала схожими свойствами с «сокровищницей Декатера».

Внутри этого артефакта помещалось пространство, равное по размеру пяти спальной усадьбы. При этом в нем, по заверениям аукционера, мог находиться и живой организм.

Подобное, редчайшее для пространственных артефактов Дарнаса, свойство тут же продемонстрировали на работнике аукционного дома.

В итоге стоимость этого артефакта, ушедшего послу Империи Чавери, достигла семнадцати миллионов имперских монет.

Посол же выложил за неё несколько Ядер Первобытных Монстров, какие-то редкие пилюли и пару копий свитков Императорских Техник.

Сам же аукцион постепенно оживлялся. Все прекрасно понимали, что самые редкие и самые ценные из вещей будут оставлены напоследок. И так оно и случилось.

— Достопочтенный, — аукционист, слегка уставший, но все такой же яркий, в очередной раз сдернул покров с очередного предмета. — Рад предложить вам предпоследний лот этого вечера.

Народ зашептался. От свитка, лежащего на подушке из парчи, ожидали всего, что угодно.

— И так, рад предложить вам, без малого — единственный в своем роде. Подобного свитка вы не встретите больше нигде на территории Дарнаса. Его хозяин за это ручался клятвой! Свиток Техники Меча — Мгновение Смерти. Божественный уровень.

— Демоны и боги, — хором выдохнули Анис с Томом.

По рядам дворян и аристократов, многие из которых сегодня приобрели редчайшие из ресурсов, ингредиентов, алхимии, техник и артефактов, прошлось целое цунами из восторженных голосов.

— Голову отдаю на отсечение, — украдкой, насколько мог, прошептал Гэлхад. За несколько часов аукциона он немного отошел от недавнего события. — Этот свиток часть наследия Императорского рода.

Все пятеро, включая Эйнена, повернулись к Хаджару.

— И? — только и спросил тот.

— Что значит — «и», — возмутилась Дора. — Ты понимаешь, что это предложение тебе!

В этот момент аукционист озвучил примерную стоимость свитка.

— Пятьдесят четыре миллиона имперских монет! — выкрикнул он, чем заставил зал замолчать. Сумма была не просто астрономической, а масштабов, о которых редко кто задумывается.

Стоимость всего квартала Зеленого Молота, считавшегося самым дорогим и габаритным, не могла посоперничать с этой цифрой.

Да что там — цена лучшего, самого быстрого, мощного и современно из военных кораблей — Ярости Смертного Неба, равнялось лишь четвертой части от озвученного.

На пятьдесят четыре миллиона монет можно было построить собственный флот с тремя линкорами, пятью галеонами, десятью фрегатами и сорока корветами! При этом оставшихся денег хватило бы, чтобы в течении века его содержать.

На эти деньги можно было соорудить замок, который немногим уступал бы Запретному Городу.

— Император предлагает обменять технику Божественного уровня на Ядро Ана’Бри, — пояснила и без того прозрачный намек Дора. — Только подумай, Хаджар! С такой техникой ты сможешь, в будущем, достичь тех же высот, что твой учитель О…

Рот Доре прикрыл даже не Хаджар, а Эйнен.

— Хаджар предупреждал не называть его имя всуе, — спокойно объяснил свои действия островитянин.

Несмотря на весь свой ум и скользкость, у Эйнена, порой, было тяжело с юмором.

— Может и так, — не стал отрицать Хаджар.

Все же, техника Меча Белой Молнии, созданной тем же гением-мечником, что и Шаг Белой Молнии, тоже находилась на Божественном уровне.

Хаджар собственными глазами видел ту мощь, которую мог извлечь из своей техники Орун, да развалятся все его прижизненные памятники.

Эта мощь не просто поражала и ужасала, она каждый раз заставляла Хаджара задуматься о сути меча и дарила ему вдохновения и озарения.

Даже не от изучения этой техники, а от простого лицезрения, он получал так много знаний.

Если бы в его руках оказалась подобная техника, то момент, когда бы он смог достичь Королевства Меча, стал бы лишь вопросом ближайшего времени.

— Никто не хочет попробовать перебить озвученную цену?

Разумеется, никто не попытался перебить цену аукциона. Один только Мастер-Дракон сидел с таким видом, будто не происходит ничего важного.

Видимо, техники такого уровня в Стране Драконов, в отличии от артефактов, не особо котировались. А может просто он не хотел выдавать в себе действительно «богатого» человека.

В конце концов, платок, который он оставил после себя, стоил, как минимум, половину миллиона.

— Что же, очень жаль, лот снят, — аукционист вернул покров обратно, а саму подушку вместе со свитком уносили не только работники — Рыцари Духа, но и десяток бойцов корпуса Стражей с безымянным во главе.

Пока все внимательно следили за тем, как Божественная техника покидает аукцион, Морган повернулся к Хаджару. Они встретились взглядами.

Хаджар понятия не имел, что Его Императорское Величество видело в его глазах, но сам Хадажр лицезрел легкую нотку недовольства и буквально океан любопытства.

Император ни секунды не сомневался в том, что Ядро, в итоге, уйдет именно ему. Но, в то же время, он не мог понять, чего именно хочет Хаджар.

К тому же, учитывая с какой пристальностью следили за Хаджаром, он никак не мог доставить Ядро на аукцион.

И, тем не менее, все, кому надо, знали о том, что имено сейчас вынесут редчайших из всех лотов.

Внезапно Император перевел взгляд на Эйнена, затем снова на Хаджара, незаметно пожал плечами и вновь развернулся спиной.

Морган, съев целую стаю собак на интригах, быстрее остальных догадался, кто именно доставил Ядро на аукцион.

Хаджар доверил бы другу жизнь, не то что — Ядро, пусть и столь заоблачной стоимости. И это то, чего не могли понять другие адепты.

— Спасибо, — прошептал Хаджар.

Эйнен лишь молча «кивнул». Правда этот кивок вряд ли мог различить кто-то самого Хаджара и, разве что, Доры.

— Последний лот этого вечера, достопочтенные! Звезда на ншем небосклоне! Предмет, один вид которого будет достоин того, чтобы вы рассказывали об этом своим внукам, а те внукам своих внуков! Прошу внимания и полной тишины. Внимание! — аукционер, слегка дрожащей рукой, стянул последний покров. — Сердце древней, мифической Фейри — Ана’Бри!

И тишина. Такая, что если бы где-то падало перо, звук его полета был бы сравним с громом яростной бури.

На постаменте лежал синий, мерцающий камень.

— Ядро такой немыслимой силы является почти безграничным источником энергии! Его совокупная энергонаполняемость равняется двумстам тысячам кристаллов-накопителей. А время, на восстановление, занимает не дольше трех дней! Оценивать подобное сокровища в деньгах — попросту бесполезно. Именно поэтому хозяин Ядра предлагает его лишь за услугу.

Тишина сменилась на поток шепотков и восторженных выдохов. Сердце Фейри, в существование которых многие, до этого дня, вообще не верили.

Даже чтобы просто посмотреть на подобное чудо — они не жалели, что пришли сюда.

— Что просит хозяин? — прозвенел голос Императора.

Аукционер побледнел, затем прокашлялся и показательно развернул свиток.

— Передаю его слова — «Взамен на сердце Ана’Бри, Ледяной Ведьмы, Хозяйки Грэвэн’Дора, Сидхе Зимнего Двора, я прошу предоставить полное подданство регионам, известным как — Страна Островов, а так же — Варварские Королевства — Лидус, Балиум, Таркир, Алостейн, Пермис и иже с ними».

Дворяне, услышав озвученное, начали переглядываться. Многие из них даже не слышали о столь отдаленных и незначимых провинциях.

— Полное подданство? — переспросил Морган.

— Все так, Ваше Императорское Величество, — поклонился аукционер.

Что значило полное подданство для Империи — это то, что всем перечисленным провинциям будут предоставлены равные права с другими регионами Империи.

Их уровень развития не будут искусственно контролировать. Им предоставят полный доступ на внутренние рынки. Дадут возможность участвовать в жизни страны. К нем проведут дороги, построят небесные порты, обеспечат защиту.

Вместо дани они будут платить налоги, которые пойдут на обустройства этих регионов.

В них построят школы боевых искусств, палаты ученых, кузни и лаборатории. Они будут развиваться так же, как и любая другая провинция.

И все их короли и аристократы будут приравнены в правах к дворянству Дарнаса.

Из областных территорий, которые мало кому нужны, они станут полноправной частью Империи. И, учитывая, что они не были под флагом Дарнаса, то де-юре, это могла предложить и любая другая импе…

— Империя Чавери предлагает подданство! — вскочил на ноги высокий, худой посол.

— Империя Газаргас предлагает подданство! — поддакнул грузный тучный посол.

— Империя… — начал было подниматься третий посол, но тут же вернулся обратно на место.

Император Морган, незримо для глаза, оказался по центру сцены. Аукционист тут же, с поклоном, ушел куда-то в тень.

— Полное подданство, — произнес он. — Дарнас не предлагал его никому вот уже почти семнадцать веков… Вынужден признать — это достойная цена за такую редкую вещь.

Император, столь же внезапно, повернулся к залу. Он встретился взглядом с Хаджаром и широко и даже победоносно улыбнулся.

— Если уж у меня просят полное подданство, то я должен знать, кому его вручу! Кто бы ни был хозяин — назови себя и скажи, почему ты радеешь за благополучие этих регионов. В ином же случае, пользуясь правом владельца этого аукционного дома, я сам назначу цену Ядру. Цену — в одну императорскую монету.

Если кто-то и удивился тому, что Императорский род владел подпольным аукционом, то только не Хаджар.

И уж тем более никто не удивился столь дерзким, буквально — грабительским словам Моргана. Тот был целиком и полностью в своем праве.

— Вижу, этот человек все еще…

— Это требую я, — прозвучал голос. Крепкий, как сталь и острый, как меч. –Это требую я — Хаджар Дархан, при рождении — Хаджар Дюран. Генерал Лунной Армии Королевства Лидус. Бывший Принц Королевства Лидус

— Это требуя я, — прозвучал второй голос. Хлесткий, как посох и пронзающий, как копье. — Эйнен Кесалия. Пират с Острова Одноногого Матроса.

Дворяне и аристократы замолчали.

Гэлхад, Анис, Том и Дора с неверием и удивлением смотрели на двух друзей. Те, нисколько не скрываясь, стояли плечом к плечу.

— Пират и генерал, — протянул Император. — Или я должен сказать — два разыскиваемых преступника… Корпус стражей — возьмите этих адептов под арест.

— Да, Ваше Императорское Величество! — хором грохнули двое Безымянных, пару часов назад стоявших у входа в аукционный дом.

Но еще до того, как они выхватили оружие и сделали шаг вперед, крышу здания пробила белая молния, а перед лицом Моргана появилась фигура полуобнаженного адепта, сжимавшего в руках две меча-молнии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 822**

Скрытый под щитом из рун и мистерий меча, Хаджар продолжал наблюдать за тем, как сражались два Великих Героя Дарнаса.

Когда Орун развел руки в стороны и в каждой его ладони оказалось по белому мечу молний, то мир вокруг вдруг преобразился.

Все вокруг стало его мечом. Каждое дуновение ветра несла удар такой мощи, что камни превращались в пыль, а пыль в нечто настолько незаметное, что при всем желании невозможно было рассмотреть что за мерцающие блики появились на звездном свету.

Сам звездный быстрейшим выпадом пронзал землю, на которой появлялись сотни порезов, оставленных даже не невидимыми клинками, а чем-то куда более глубоким и мистичным.

Пучки травы возносили к небесам потоки силы, которые не оставляли не шанса мгновенно исчезнувшим, растерзанным облакам.

И даже осколки камней и лепестки опадающих дождем и пухом облаков — они тоже несли в себе смерть в отблесках хищного клинка.

Несмотря на то, что Орун лишь «держал» мечи в своих руках, это выглядело так, будто он полностью с ними един. Куда на более глубоком и таинственном уровне, нежели даже Хаджар с его Черным Клинком.

Весь мир вокруг Оруна был так же с ним един. И, Хаджар не сомневался, если бы Орун пожелал, то на расстоянии в километр на любую цель обрушился бы его полновесный удар.

Это выглядело так, будто Великий Мечник «владел» всем, что находилось вокруг него. Воздухом, светом, камнями, деревьями — всем. И, в то же время, во всем вокруг чувствовалось присутствие его воли — его сердца.

Только теперь Хаджар смог лишь «поцарапать» поверхность истинного Королевства Меча. Эта ступень мастерства меча не просто объединяла все предыдущие уровни познания, а буквально сплетала их воедино. Делало единым меч, его владельца и мир вокруг него.

— Ха! — на резком выдохе Орун рубанул мечами крест-на-крест. Под неистовый грохот от которого, несмотря на щит из рун и мистерий, из ушей Хаджара потекла кровь, из глубин черного неба сорвались два пересекающихся потока белых молний.

Каждый — толщиной с тело взрослого мужчины. Даже в одном волокне этих молний содержалось силы и энергии достаточно, чтобы уничтожить половину территории школы «Святого Неба».

Будто два разреза меча, слитых воедино с целым миром и порожденной им техникой, они направились лишь в одну цель — старика, стоявшего по центру лодки.

Если в прошлые два столкновение он лишь немного приподнимал трость, то сейчас сделал совсем невообразимое. Он попросту её отпустил.

Но вместо того чтобы упасть, небольшая, тонкая деревянная палка выпрямилась не хуже гвардейца на военном смотре.

Ректор «Святого Неба», что-то шепча себе под нос, поднял руки, а затем развел их в разные стороны. Трость завибрировала, грохот грома перекрыл звон последних, увядающих осенних колокольчиков.

Свист безумного ветра наполнился журчанием засыпающего, под первым льдом, ручья. А треск хищных молний — скрипом качающихся на ветру, надевающих золотые и рыжие платья деревьев.

Трость взмыла, закрутилась бешенным волчком, а затем, приняв горизонтальное положение, застыла между ладонями старика.

Только теперь это была уже не трость, а покрытая осенними кленовыми листьями, живая ветвь дерева.

Подул ветер.

Тот самый, что предшествует первому снегу, подул откуда-то с гор.

Хаджар затаил дыхание. Распахнув глаза, с замирающим сердцем, он наблюдал за открывающимся его взору чудом. Лес, раскинувшийся между пиками Горы Ненастий, только что дышал жизнью и зеленым цветом. Но стоило подуть мистичному ветру, как его кроны вдруг стали постепенно засыпать под ласками осени.

Осыпались мириады золотых и рыжеватых листьев. Теплым ковром они укрывали уставшую за весну и лето землю.

Километры леса вокруг, меньше чем за мгновение, из летнего превратились в осенний.

— Не забывайся, мальчик! — будто рухнуло небо.

Старик сделал несколько пассов руками и ветвь-трость вновь закрутилась, пока не указала на крест молний. И все те тонн листьев, что лежали на земле, вдруг широкой рекой взмыли в небо.

Там, сжавшись в огромный шар, они взорвались и сформировали руки воина, сжимавшего боевой топор. Каждая из рук, созданная дрожащими листьями, была длинной в десяток метров, а топор — вдвое большего размера.

Старик сделал еще пару пасов и руки, древесным треском сжимая лиственную рукоять, нанесли восходящий удар.

Лезвие лиственного топора врезалось в перекрестие молний-разрезов.

То, что произошло далее, простым «взрывом» язык не поворачивался назвать. Сфера белого и ржавого цветов, схлестнувшимися в противостоянии инь-янь, уничтожали все в радиусе нескольких километров.

Тысячелетние деревья, с корнями толщиной с лошадь, будто иголки из бархатной подушки, выдергивало в небо. Закручивало вокруг сферы, превращало в щепки и уносило в небо.

Облака, не уничтоженные до этого Королевством Меча Оруна, рассеяло по воздуху на десятки километров вокруг.

Буря, которая вновь начиналась на западе, лопнула надутым мыльным пузырем.

Скалы, весом с крепость, поднимало проще, чем ребенок гальку на каменном пляже. Огромные пласты породы взмывали в небо, чтобы сделать несколько оборотов вокруг противостояния двух энергий, а затем пылью устремиться в сторону древесных щепок.

Затем сфера сжавшись в одну точку, невероятным поток энергии устремилась в небо. Поднимаясь столпом на десятки километров, она рассеялась в пространстве.

На несколько мгновений ночь превратив в день, противостояние двух могучих техник, подкрепленных Королевствами Меча и Осеннего Листа, оставила после себя разрушения, которые еще недавно Хаджар счел бы достойными лишь природного катаклизма.

Хотя, если честно, еще недавно он и представить себе не мог, что кто-то может посвятить свою жизнь не мечу или магии, а созерцанию падающих Осенний Листьев.

И, какие бы мистерии не понял ректор «Святого Неба», какую бы философию и учение не создал, но его сила находилась за пределами понимания Хаджара.

Осенний Лист, способный разбить технику меча? История достойная бардов, но в то же время — реальнее, чем явь.

Орун, сплюнув очередной кровавый комок, вновь оттолкнулся от скалы. Оборачиваясь белой молний, преодолевая немыслимые расстояния за еще меньший срок, он шквалом ударов обрушился на Ректора.

Тот, после столкновения техник, стерев кровавые пятна с губ и подбородка, начал водить руками над осенней ветвью.

Тысячи листьев, формируя самые разные предметы, оказывались на пути Оруна. Закипело сражение.

Белые молнии эхом разлетались по округе, чтобы, сливаясь с золотыми и рыжими листьями, причинять страшные разрушения.

Щит, под которым был спрятан ученик Великого Мечника, дрожал и покрывался трещинами. Сам же Хаджар, большую часть битвы, мог лицезреть только белые и золотые вспышки. А порой, когда везло, зрение успевало выхватить два, застывших в разных позах, силуэта.

Безумного, хищного мечника и сухого, спокойного, как вечность, старика. Эти двое, Повелитель и Безымянный, бились на таких скоростях, которые не были доступны даже Взгляду Хаджара.

В какой-то момент из вороха разноцветных вспышек, вылетел израненный Орун. Пролетев несколько километров, он врезался в скалу.

Каменный хлопок, сопровождающийся отколотыми глыбами породы, и кашель окровавленного Учителя. Страшные, резаные, колотые и рубленые раны покрывали все его тело.

С неба же, плавно планируя, перед ним опускался старик. Он выглядел лишь немногим лучше. Но уже успел сменить свои одежды и о ранах Ректора можно было судить только по кровавым контурам, проступавшим сквозь его простое, но качественное мужское платье старого образца.

Ветвь, превратившись обратно в трость, он упер под кадык Оруну.

— Если бы я захотел стать Безымянным, — прохрипел все еще скалящийся и силящийся поднять мечи, Великий Мечник. — то я бы сделал тебя, старик.

— Если бы я был на пять тысяч лет моложе, мальчишка, то ты бы даже меча обнажить не успел, — без надменности, лишь только с сожалением, вернул усмешку Ректор. — Ты нарушил законы Дарнаса, Орун. И, может Император и готов смотреть на это сквозь пальцы, но не я. Ты оскорбил дом, в который я принял тебя — обогрел и дал приют. А ты плюнул мне в лицо.

— Ага, — Орун, левый глаз которого заплыл и закрылся, сплюнул кровью под ноги старику. — Люблю я это дело, — затем, с трудом, он повернулся к Хаджару. Силы мечника настолько ослабли, что щит вокруг его ученика пропал. — Ты это, не серчай, ученичок. На том свете свидемся — выпьем холодной, наемнической браги. Еще споем…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 823**

— Дархан! — Хаджар, стоя на холме, около камня и невысокого дерева, в кронах которого спала птица Кецаль, кричал куда-то в небо. — Дархан!

Дул ветер. Он озерными волнами качал высокую траву, раскинувшуюся в этом иллюзорном мире души до самого горизонта.

— Дархан! — вновь, во всю мощь «легких» закричал Хаджар.

Он знал, что из-за яда сестры Короля Эльфов, Враг не мог появиться ни в его сознании, ни в мире душе. Но чтобы не произошло в Пустошах — то событие изменило статус кво.

Возможно это было связано с Наследием, которое Дархан заставил принять, чтобы потому самому его же и использовать.

Чтобы это не поменяло в том, насколько сильно яд ограничивал влияние Дархана на душу Хаджара, но теперь тот мог появляться здесь.

Видимо — не всегда. С большими перерывами, но мог.

— Не в моих силах спасти его, мой потомок.

Хаджар обернулся. Сперва он даже не узнал того, кто стоял у него за спиной. В первые их встречи, Враг появлялся в виде большого, черного ворона. Затем, получив больше силы (неизвестно откуда) трансформировался в тень, завернутую в плащ, сшитый из тьмы.

Чуть позднее, в Пустошах, уже другой осколок его собственной души, поглощенный Дарханом, предстал в образе дряхлого старика.

Оно и не удивительно — тот осколок прожил сотни эпох, запертый внутри древней сокровищницы, принадлежащей самому Дархану.

Он использовал её в качестве тренировочной площадки. Заманивал туда наивных, ищущих силы адептов. Силу-то он им, разумеется, давал, но плата была высока. Помимо прижизненного рабства и следования воли Дархана, адепты лишались еще и посмертия.

Даже после своей гибели они, в облике големов, были вынуждены служить в сокровищнице своего Учителя. В ожидании того момент, пока не придет тот, кто сможет их освободить.

Таким человеком стал Хаджар. Заплатив за это тем, что в очередной раз дал силы осколку Врага, запертому внутри себя.

Тот, кто стоял сейчас перед Хаджаром, не был стариком. Скорее, он выглядел как умудренный жизненным опытом, прошедших невероятное количество битв, слегка уставший, но все еще свирепый воин преклонного возраста.

Скрытый все тем же плащом, но теперь уже не скорее не из тьмы, а простой тряпичной ткани. С волевым подбородком, густыми, седыми волосами, единым потоком плывшими на ветру. Черными, без белка, пугающими глазами и взглядом, будто на тебя смотрит сама смерть.

Дархан был высок, но не выше Хаджара. Можно было даже сказать, что они и вовсе оказались одного роста.

Увы, из-за плаща, полностью скрывавшего фигуру и опускавшегося до самой земли, что-то еще рассмотреть не представлялось возможности.

— Я и не прошу тебя спасти его, — попытался вывернуться Хаджар.

— Тогда зачем ты пришел сюда? — Дархан, смерив потомка слегка насмешливым взглядом, прошел к камню, оставшемуся после окончательного ухода Травеса.

И, если раньше, он в наглую садился на него, то сейчас опустился на траву и прислонился спиной. Седые, почти белые волосы разметались по плечам, а сам он обратил взгляд к небу.

— Знаешь, в первый день, когда я увидел этот мир, небо было цвета пролитой крови, — произнес Враг — Черный Генерал, восставший против целого мира и едва было его не уничтоживший. — Долгое время я думал, что это его единственный цвет.

Хаджар вспомнил историю о том, как появился на свет Черный Генерал. Боги создали его из мертвого дерева, выращенного умирающей землей. История гласила, что в те времена еще не было ни людей, ни первых рас, а безымянный мир охватила война, которая уничтожала целые регионы.

Она длилась несколько сотен тысяч лет. И все это время Черный Генерал сражался в нескончаемой битве, благодаря которой и стал Величайшим, из когда-либо живших в этом мире, мечников.

— Что же, — пожал плечами Хаджар. — если ты не можешь мне помочь, то насладись последними мгновения небесной лазури. Скоро нас обоих отправят к праотцам. Вернее — меня к праотцам, а тебя в забвение. К другим осколкам твоей душенки.

Дархан полностью проигнорировал завуалированное оскорбление. Вместо этого он лишь продолжил смотреть на небо.

— Я сказал, что не могу спасти его, но могу — тебя.

— Да? И каким же образом?

— Ты знаешь каким, мой потомок. Весь твой род, все поколения были порождены лишь для того, чтобы однажды помочь мне освободиться с Горы Черепов и исполнить цель. Не отягивай попусту этот момент. Зачем страдать, если я предлагаю тебе блаженство.

— Обычно блаженство мне предлагают шлюхи в борделе, — попытался в очередной раз пронять Врага оскорблением, но не получилось. Надо же — а раньше его было довольно не трудно вывести из себя. Хотя, оставался еще козырь в словесном рукаве Хаджара. — И, не знаю как для тебя, Черный Генерал, но для меня — смерть не есть блаженство.

Хаджар ожидал чего угодно, вплоть до безумной попытки осколка Врага убить своего носителя, но… нет. Первый из Дарханов как сидел, прислонившись к камню, так и остался там сидеть.

Он проигнорировал даже упоминание его, данного при создании богами, имени. Прежде, стоило только упомянуть «Черный Генерал», как Дархан тут же выходил из себя.

Для него это было сродни мельтешащей тряпки для быка.

— Я не предлагаю тебе смерть, Хаджар. Лишь блаженный сон, который я для тебя создам. В нем ты можешь быть кем угодно и… с кем угодно.

— Заманчиво, — протянул Хаджар. — но, прости, нет. У меня у самого есть цели и планы. А подобной чушью, если честно, меня уже искушали все, кому не лень. Боги, демоны, фейри, духи, я уже и со счету сбился.

Дарахн слегка улыбнулся. Как-то, даже, слегка горделиво, что ли… если, конечно, Хаджару не показалось.

— Тогда мы оба умрем, — стоически заметил Черный Генерал. — И раз уж нам суждено сегодня закончить совместное путешествие, то сядь рядом, славный потомок. Давай немного поговорим.

— Мне не о чем с тобой разговаривать, Враг.

На какое-то время долина погрузилась в тишину. Даже ветер стих.

— Это не очень-то вежливо, с твой стороны, так говорить с предком. Когда ты умрешь, то в доме праотцов тебя встретить и частичка моей сути.

— Возможно, — не стал отрицать очевидного Хаджар. — но если бы дети, каждый раз, походили на отцов — мир бы умер еще до тог, как ты сам появился на свет.

Дархан только пожал плечами.

Хаджар же, прикрыв глаза, начал постепенно возвращаться в реальность. В мире душе время текло иначе и, за те несколько минут, что они беседовали с Дарханом, в реальности миновала всего доля мгновения.

Тень Бессмертного в Черных Горах Балиума, рассказывал, что Великие Секты страны Бессмертных (нечто вроде аристократии в Империях, только совмещающие в себе функции школ, кланов и маленьких конклавов одновременно) обладали тайными техниками, позволяющими тренироваться в мире душе. Это позволяло ускорить прогресс адепта, но сильно «старило» его разум.

Так что, лишь Бессмертные, те, кто истинно неподвластны времени, могли себе позволить использовать такие техники.

Перед тем, как окончательно исчезнуть, Хаджар услышал приглушенный голос Дархана.

— Я говорил тебе, чтобы ты приходил, когда станешь Рыцарем и познаешь Королевство, но… Думаю, ты заслужил узнать Второй Удар. Но знай — если окажешься хоть на долю недостаточно силен, то мгновенно умрешь.

И одновременно с этими словами, как было прежде в Пустошах, в Хаджара влилось полное знание о том, как использовать следующую стойку из техники «Меча Четырех Ударов».

Полное, всеобъемлющее знание, а вместе с ним и законченное умение. Такое, будто Хаджар пол жизни провел в тренировках с этой стойкой — Второй Удар –Обнаженный Меч.

Удар, созданной лишь с одной целью — поразить сердце врага с максимальной скоростью. Один единственный, но смертельный выпад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 824**

Ректор уже было опустил Ветвь Спящего Древа, оружие, которое он получил от своего покойного Учителя, как что-то заставило его замереть.

У одного из Великих Героев Дарнаса вдруг возникло давно уже позабытое ощущение. Казалось, оно уже не вернется никогда к нему.

За пятьдесят пять веков, которые прожил нынешний Ректор, лишь на рассвете своего восхождения по пути развития, он ощущал нечто подобное.

Как если бы в спину ему смотрел монстр. Не хищный зверь или сильный адепт, а именно монстр. Вырвавшаяся из самой тьмы, из глубины бездны, из мрака и теней, тварь, способная сожрать разорванное ею же небо.

Ректор остановил руку. Он так и не нанес смертельного, для мальчишки-Оруна, удара.

Повернувшись в сторону, откуда веяло истинным ужасом, старик вдруг с удивлением понял, что зловещая аура исходит от юнца, которого Орун взял себе в ученики.

Тьма буквально струилась из его тела. Лентами взиваясь в небо, она представала в образе ревущих драконов. Странный, будто живой и голодной клинок, вдруг превратился в драконий клык, готовый пронзить свою цель.

Юнец оттолкнулся от земли. Для любого Повелителя ниже Развитой стадии, не обладающего хотя бы Оружием в Сердце, этот удар мог бы стоить жизни.

Даже для Ректора, прошедшего сквозь пятьдесят пять веков развития, достигшего вершины силы Империи Дарнас, имевшего возможность посетить, на месяц, Страну Драконов, этот удар был впечатляющим.

Юнец, каким-то невообразимым образом, смог на долю мгновения исчезнуть из поля зрения Ректора. И это несмотря на то, что вокруг до сих пор цвело его Королевство Осеннего Листа.

На том месте, где только что стоял парнишка, вдруг распространилось полотно тьмы. Оно крушило и терзало камни Горы Ненастий. Породу, которую Рыцарь Духа начальной стадии даже поцарапать не должен быть способен.

Ректор слегка дотронулся тростью до камней у себя под ногами. В то же мгновение ему, прямо в сердце, пришелся удар неожиданно силы и пронзающей мощи.

Позади старика на почти шесть сотен метров растянулся конус тьмы, пропитанный мистериями меча и, чем-то, еще, чего никак не мог понять даже Ректор.

Он, спокойно, обернулся и обомлел. Все, до чего дотронулся это конус –исчезло. Испарилось. Попросту было анигилировано. Камни, деревья, даже некоторые не очень удачливые монстры.

Все это пало лишь от одного (!) удара простого Рыцаря Начальной стадии.

— Невозможно… — прохрипел юнец.

Он, теряя сознания, полностью лишенный энергии и опустошивший свое Ядро, рухнул на колени. Его странный, почти живой меч, развеялся по ветру. С тела пропала броня Зова — крепкая, как Имперский артефакт.

Старик посмотрел на умирающего парнишку. Тот, использовав технику, к которой явно не был готов, нанес своему энергетическому телу такие раны, что смерть уже буквально тащило его за собой к порогу дома праотцов.

Что же — меньше грязной работы для самого старика. Уже давно он не марал руки в крови детей и не очень хотел возрождать ту, нелицеприятную, моду.

Воспоминания о том, как он, несколько тысяч лет назад, плечом к плечу с Императором Морганом, сражался с соседними Империями, померкло.

Его накрыл и рассек падающий осенний лист. Неверяще, старик подхватил его и положил себе на ладонь. В центре, не больше головки самой мелкой швейной иголки, но, все же, виднелась черная прореха.

Глаза Ректора расширились от удивления.

— Кто бы мог подумать… — прошептал он и отпустил лист и дальше странствовать по ветру.

Старик сделал несколько пассов руками. Он наполнил Ветвь Спящего Дерева силой и энергией магии. И, древнее оружие, пришедшие из региона, соседствующего со Страной Драконов — родины его Учителя, вновь обернулось из трости — ветвью древа.

Произнеся нужные слова, старик призвал силы, которые были неподвластны абсолютному большинству адептов Дарнаса.

Разве что Наставник Макин, подающий надежды, но свернувший с верного пути, юный маг, мог бы когда-нибудь достичь таких высот.

Листья на Ветви Спящего Дерева засияли осенним золотом. Одновременно с этим они нажали рыжеть. Настолько, что казалось, будто покрываются ржавчиной. И так, до тех пор, пока не побагровели.

Ветер сбил с них росу и та, смешиваясь алой каплей, стекла по ветви прямо на губы некоего Хаджара Дархана, слишком странного юношу, чтобы позволить ему так рано уходить к порогу дома праотцов.

Стоило только капле росы, больше похожей на каплю крови, коснуться уст юноши, как всего раны, как телесные, так и энергетические мгновенно затянулись.

Ядро оказалось наполовину заполнено чистой, кристальной энергией. Сам же парнишка спокойно задышал и погрузился в глубокий сон.

— А для меня… старик… у тебя не найдется… капли? — прохрипели откуда-то снизу. — Соглашусь… хоть… на… медовуху.

Ректор вновь повернулся к Оруну.

— Не прикидывайся, мальчишка. Я прекрасно знаю, что ты бился со мной лишь в половину силы.

Почти померкшие глаза Великого Мечника вдруг вспыхнули жизнью и сталью. Он легонько шлепнул по камням и, буквально взмыв в небо, приземлился на обе ноги.

Сделал он это так хищно и по-звериному, что на мгновение могло почудиться будто это и вовсе не человек. Картину лишь дополняло то, как Орун зарычал, напряг мышцы всего тела, а его раны начали поспешно затягиваться и закрываться.

Даже самые страшные и жуткие не оставили, вскоре, ни единого следа или хотя бы намека на шрам.

— Слабак, — сплюнул Орун под ноги спящему ученику. — Интересно, он бы еще час в своем коконе сидел, если бы я не снял?

Ректор устало покачал головой. Тот факт, что даже после своего «поражения» Орун какое-то время поддерживал столь сильный щит вокруг ученика, говорил только об одном — Великий Мечник не воспринимал их схватку всерьез.

В конце концов, во время последней войны, Ректор собственными глазами видел полную мощь разъяренного Великого Мечника.

Империя Шесевиг, которая нынче с трудом восстает из пепла, в который её обратил Дарнас, в ту битву потеряла всех своих трех Безымянных адептов и почти три десятка Пиковых Повелителей.

Все они пали от рук Оруна.

С тех прошло уже почти полторы тысячи лет. И, что-то подсказывало старику, что за минувшие пятнадцать веков Великий Мечник стал только сильнее.

Он ведь даже ни одной стойки из техники не использовал — только основной стиль.

— Это ты его научил этой технике, Орун? — взгляд Ректора стал еще тяжелее, чем прежде. Крона деревьев из золотых и рыжих, вдруг приняли кроваво богровый оттенок.

— Не надо пугать меня Истинным Королевством, старик, — отмахнулся Орун. Пройдя мимо Ректора, он присел на корточки около ученика и начал тыкать его палочкой в ухо. Затем, широко улыбнувшись, достал из складок одежды мелок и начал что-то рисовать на лице спящего. — Морган ведь за этим тебя послал, да? Чтобы проверить, насколько я продвинулся в своих исследованиях?

Закончив рисовать несколько мужских половых органов на лбу и щеке ученика, Орун выпрямился и отошел в сторону.

— Впереди война, Орун.

— Мы с тобой пережили десятки таких войн, старик. Переживем и еще одну.

— Десятки… — повторил, растягивая слово, Ректор. — возможно и больше… но все они были незначительными стычками на фоне грядущего. Ласкан равен нам по силе. У него появились Безымянные, которые по силе могут сравняться с нами.

— Значит, будет с кем помахаться власть, — Орун хрустнул шейными позвонками.

— И я слышал слухи о том, что у них появился новый Великий Герой — Дерек Степной.

— Да? — Орун, поковырявшись в ухе, щелчком пальцев отправил комок серы прямо в ноздрю спящему ученику. Тот закашлялся, сплюнул «снаряд», но не проснулся. — И чем же он это заслужил?

— Выходец из приграничного баронства, ничем не примечательный юнец, в одночасье становится Безымянным и в одиночку уничтожает всех Степных Орков Ласкана — чем не подвиг.

Орун посмотрел на перья в волосах ученика. Возможно, об этом ему лучше знать не стоит…

— Можешь передать Моргану — я верен своим клятвам. Мой меч все еще с ним.

— Хорошо, — кивнул Ректор. — Был рад повидаться с тобой, Орун.

Старик развернулся и, подойдя к спящему Хаджару, уже обвил его своей волей и слегка приподнял в воздух, как невидимый меч тут же рассек путы и тело приземлилось на камни.

— Мальчика оставь, — твердо произнес Орун.

— Я вижу, что не ты обучил его этой технике, Орун. А это значит, что в Империи появилось еще одно древнее учение или, даже, Наследие. Я должен забрать его с собой, чтобы как следует изучить и, надеюсь, извлечь его. Передав подобные знание Императорскому Роду, мы можем еще немного увеличить наши шансы на победу и…

Осенний лист, изменив направление, приземлился на ладонь Оруну.

— Ты хотел узнать, насколько я стал сильнее?

Орун сжал ладонь. В следующий миг Ректора Святого Неба, будто тряпичную куклу, подкинуло в воздух и, отбросив на несколько километров, с силой приземлило в лодку. А затем, уже саму лодку, невидимым ударом отправило в полет, который закончился лишь в десятке километров от Горы Ненастий.

Лежа на дне своего судна, Ректор тяжело дышал. На его груди расплывалось кровавое пятно в форме кленового листа.

— Невозможно… — сам того не осознавая, повторил он слова Хаджара. — Надо доложить Императору. Орун обладает силой… силой…

Ректор так и не позволил произнести себе этого вслух. В конце концов лишь в легендах, старых преданиях и былинах, Великие Герои прошлого находили способ познать несколько Королевств. И не просто познать их, а слить воедино.

Теперь, спустя эпохи, появился еще один такой монстр — Великий Мечник Орун.

Только теперь Ректор понял, почему Орун не использовал стойки из техники. Если бы он применил хоть одну стойку Божественного уровня, то, скорее всего, попросту уничтожил бы своего противника, чего Орун, может, и хотел бы.

Но вместе с Ректором исчезла бы и половина Горы Ненастий, а вместе с ней и его ученик.

Хотя, чего лукавить, какая половина… Скорее, Орун превратил бы всю Гору в новое Море Песка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 825**

Хаджар, с удивлением для самого себя, очнулся вовсе не на пороге дома праотцов, а около все той же пещеры. Орун, как ни в чем не бывало, сидел напротив входа в неё и, преспокойно, жарил очередного монстра на вертеле-бревне.

Не глядя в сторону Хаджара, он, привычно, вырвал шмат мяса со спины какого-то покрытого костяными иглами борова и бросил его ученику.

Хаджар, только сейчас осознавая, насколько он голоден, поймал кусок мяса на лету и впился в него зубами. Обливаясь мясным соком, он грыз жесткое, но сытное и питательное, а главное — вкуснейшее мясо.

— Раффкафешь, — Хаджар сделал большой глоток, ударил себя в грудь и, словно копируя Оруна, смачно срыгнул.

— Одобряю, — с легкой гордостью хлопнул по колену Великий Мечник.

— Рецепт расскажешь? — спросил, наконец, Хаджар.

— Рецепт? — Орун сощурился и начал размахивать костровой палочкой на манер аристократического украшения — шпаги. — Не заслужил ты еще такого, ученичок.

Хаджар едва было мясом не подавился. Нет, он был готов многое терпеть, но вот это — «ученичок» уже выходило за все границы.

Вскочив на ноги, Хаджар сам не заметил, как схватил первое, что попалось ему под руку. Не обращая внимания на предмет, он думал, что это простая палка.

Увы, на следующие одиннадцать месяцев, это будет единственным, что, помимо мяса, Хаджар будет держать в руках.

— Не заслужил? Не заслужил?! А кто тут, недавно, задницу твою спас от безумного старика?! — Хаджар заозирался. — А где он, кстати?

В этот момент что-то невидимое ударило ему в живот. Разом выбивая все дыхание и заставляя упасть на колени.

— Для тебя Великий Герой — Касий, Ректор школы «Святого Неба».

— Как будто… я знал… как его зовут, — прохрипел Хаджар.

Выпрямившись, он, машинально, откусил еще немного мяса, что вызвало очередной одобряющий кивок со стороны Оруна.

— Спаситель… — фыркнул Орун. — Вижу, ты прошел предыдущую тренировку и стал Рыцарем.

— О, спсибо, что заметил, а теперь ответить на вопрос — что здесь…

Хаджар увидел лишь размытое пятно — и это с учетом, что Орун, скорее всего, двигался лишь в сотой доле от своей настоящей скорости.

Руководствуясь одними лишь инстинктами, Хаджар поднял, как оказалось в последствии — старательно выточенный из дерева, довольно увесистый тренировочный меч.

По форме он идеально повторял каждый миллиметр Черного Клинка.

Хлесткий удар костровой палочки рассек щеку Хаджару.

— Слишком высоко.

— Чего?!

— Меч, — Орун, очередным быстрым, незримым для глаза, ударом костровой ветки, оставил кровавую полосу на локте Хаджара. — Слишком высоко держишь. Локоть опусти, — очередной удар, только теперь уже сверху. — запястье свободнее и разверни немного, — третий удар пришелся под самое основание ладони. — Так, даже если у тебя руки из задницы, парировав удар, ты тут же сможешь контратаковать.

Хаджар не успел ничего понять, как в руках Оруна оказался точно такой же, тренировочный, деревянный меч. И, если в прошлый раз, он ударил по щеке Хаджара костровой веткой, то теперь этот удар пришелся плоскостью меча.

Пусть и деревянного, но часть зубов дробью вылетели изо рта Хаджара, а сам он полетел куда-то в забытие.

Перед тем, как потерять сознание, он услышал:

\* \* \*

— Притаись, — прошептал Орун.

Они, обмазавшись глиной и грязью, облепив себя листьями и ветками, ползли в сторону кустов.

Хаджар, еще в начале их «пути» попытался научить Оруна охотничьему языку жестов, но в этот момент его учительский талант дал осечку. Из всех спутников, один только Великий Мечник не сумел понять нехитрую науку жестов.

— Куда мы вообще ползем? — прокряхтел Хаджар.

Может Оруну, чье тело достигло крепости артефакта уровня Неба и было плевать на местный рельеф, но не Хаджару. За неполный час их подражания змеям, он успел стесать себе руки, колени и расцарапать живот. А учитывая грязевой камуфляж, то все тело нещадно чесалось и жгло.

Нет, в этом были и свои плюсы — дано уже Хаджар не ощущал себя простым смертным, с поправкой на регенерацию Рыцаря Духа, но тем не менее.

— Новая тренировка, — коротка пояснил Орун.

Хаджар в ответ на это лишь скептически изогнул бровь. Последние месяцы все их тренировки сводились исключительно к спаррингам.

Причем очень странных. Сперва Орун, взяв в руки костровую палочку, наносил определенный удар в тело Хаджара, затем пояснил как лучше всего среагировать на подобный удар, после чего, сменив палочку на деревянный меч, добивался того, чтобы Хаджар выполнил показанное парирование, блок, уворот, удар, выпад или движение с идеальной точностью.

Обычно на это уходило всего несколько часов. Потому как, всего после двух ударов Оруна, сознание Хаджара каким-то чудом просветлялось. Хотя, почему — каким-то. Ничего так лучше не прочищает мозги, как сломанные ребра, разрывающие легкие.

Или как вылетающий из ноги осколок бедренной кости, пробивающий сперва бедро, а затем впивающийся в твой же живот.

Или переломанный в нескольких местах позвоночник, превращающий Хаджара в безвольного червяка (что, учитывая его прошлое на Земле, было весьма пугающим событием). Ну и еще сотня другая переломов, ушибов, растяжения и открытых, кровавых ран.

Обучение у Оруна скорее походило на самообразование, сопряженное с легкими намеками и тяжелым уроками выживания. Пока что Хаджар справлялся — об этом говорило то, что с каждым месяцем уровень его оценки нейросетью неукоснительно рос.

Возможно, этому так же способствовало и то, что по ночам Хаджар погружался в тренировочный режим нейросети. Это значительно увеличивало время на «дешифровку» печати Духа Меча, но Хаджару требовалось решать насущные проблемы, а не то, что сможет ему помочь лишь через несколько лет.

— Не вижу воодушевления на твоем лице, Ученик! — прокричал шепотом (если это вообще было возможно) Орун.

Отогнув ветку куста, он замер. Хаджар, кроме пяток собственного учителя, больше ничего и не видел. Но, судя по характерному шуму, там был водопад.

— Нашли! — с азартом причмокнул Орун.

По спине Хаджара пробежали мурашки. В последний раз, когда Орун о чем-то говорил с таким воодушевлением, то Хаджару пришлось целый день бегать по пещере от Ядовитого Змееведя.

Это такая помесь между двухголовой змеей, хвостатым, бронированным медведем и… кузнечиком. Жуткая тварь, которая, при этом, находится на уровне Первобытного монстра.

Как Хаджар вообще выжил в тот день — загадка даже для него самого.

— И что же ты там нашел?

— Сейчас узнаешь! — Орун, схватив Хаджара за запястье, поднял его так же просто, как свою излюбленную костровую палочку.

Раскрутив, на манер лассо, ученика над головой, сбив им пару деревьев, Орун швырнул шокированного Хаджара в сторону водопада.

— Надеюсь ты выживешь, ученик! — донеслось Хаджару в спину.

Плюхнувшись в воду, Хаджар, ожидая нападения самых разных водяных монстров, мгновенно вынырнул на поверхность.

Обнажив Черный Клинок, он заозирался по сторонам и…

Застыл.

Прямо перед ним, покрытые водяной пеной, застыли три ученицы внутреннего круга школы «Святого Неба».

Хаджар сглотнул…

— Добрый день, старшие ученицы, — поклонился он.

Секунда, а затем каждая из них оказалась полностью облачены в Небесные доспехи и вооружена Небесным Артефактом.

Хаджар сглотнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 826**

— Двигайся быстрее. Используй не только энергию, но и окружающее тебя пространство, — Орун сделал простой, плавучий шаг вперед.

При этом, каким-то образом, он оказался перед Хаджаром так резко и быстро, что это больше напоминало рывок, чем шаг.

Очередной удар плечом Оруна отправил Хаджара в полет. Ударившись спиной о скалу, тот осыпал еще несколько килограммовых камней. Градом они застучали по голове и плечам Хаджара.

Кровь вновь потекла по земле.

Хаджар выругался и сплюнул себе под ноги.

— Продолжаем! — рявкнул Орун и оказался вплотную к Хаджару.

Уже в пятьдесят третий раз за последние три часа, Орун показывал ему всего одно движение. Но если Река Мира и наделила Оруна какими-то талантами, то точно не учительским.

Орун снова сделал свой «простой» шаг. Хаджар, всеми силами пытавшийся разглядеть в чем именно заключалась хитрость, перед самым столкновением успел, как ему показалось, что-то рассмотреть.

Очередной толчок плечом отправил Хаджара внутрь скалы. Именно внутрь, так как предыдущих полусотни полетов хватило, чтобы выбить в ней впадину глубиной в несколько метров.

Выбравшись наружу, стряхнув руками каменную крошку и скрипнув зубами от боли, Хаджар хрустнул шейными позвонками.

— Еще раз, — сказал он.

— Само собой, — Орун вновь начал свое движение.

Теперь, зная куда смотреть, Хадажр наконец смог понять в чем именно заключалась хитрость приема Оруна. В момент движения, при помощи воли, он создавал давление из мистерий меча.

Они, рассекая воздух перед ним, создавали нечто наподобие вакуумной камеры, которая, дополняя силу мышц и энергии Оруна, попросту затягивала его внутрь.

Поэтому движение, которое сперва выглядело плавным, под конец казалось едва ли не настоящим телепортом.

Перед ударом плеча Оруна, Хаджар успел создать поток мистерий меча, который рассекли воздух за его спиной.

— Проклятье! — только и успел выкрикнуть Хаджар, когда сила, в несколько раз превосходящая удар Оруна, потянула его за позвоночник в сторону все той же скалы.

Врезавшись в камень с куда большей силой чем прежде, Хаджар оказался на пару секунд дезориентирован. Когда же он вернул сознание в нормальное русло, то увидел согнувшегося в три погибели, заходящегося в истерическом приступе смеха, Великого Мечника.

— Очень смешно, — процедил Хаджар.

Ковыляя, хватаясь за края воронки, он в очередной раз выбрался из скалы.

— Никогда… не… видел… ничего… смешнее! — с трудом, сквозь смех, протолкнул Орун.

Хаджар, сперва сердито ворча, вскоре и сам улыбнулся, а потом засмеялся. Вечерние Звезды, это и вправду было очень смешно!

Так они и просмеялись вместе некоторое время, после чего Орун выпрямился и посмотрел в сторону их «родного» горного пика.

После схватки с Ректором прошло уже почти полгода. За это время Река Мира успела сгладить последствия битвы.

Затянулась впадина в том месте, куда пришлись удары белой молнии. Вырос новый, молодой, но уже крепкий лес, на месте уничтоженного противостоянием двух техник.

О схватке напоминали разве что изуродованные скалы. Но даже их шрамы Река Мира постепенно затягивала.

Все таки, Хаджар не переставал удивляться тому, с какой легкостью мир залечивал свои раны. И, наверное, лишь битвы величайших сущностей могли оставить после себя такие раны, котрые не затягивались. К примеру — Море Песка.

— Ладно, потому потренируешься в этом приеме. В идеале, ты должен быть способен двигаться таким образом в течении всего боя, дополняя любую технику передвижения.

Хаджар икнул. Если Орун так говорил, значит они еще несколько дней будут тренировать это движение. И так, до тех пор, пока Великий Мечник не убедится в том, что Хаджар достиг предела. Затем он немного поднимет этот предел выше, и только после этого перейдет к следующей тренировке.

— Пойдем, выпьем браги и поедим мяса.

Две белых молнии ударили с неба, а в следующий миг Хаджар осознал себя около, ставшей за этот год домом — пещеры.

Орун, как и всегда, сидел на чурке и ворошил палочкой угли, над которыми запекался очередной монстр. Крутился вертел-бревно, держащий тушу весом едва ли не в тонну.

Удивительно, но весь этот пугающий объем мяса они съедали всего за одну ночь — особенности пищеварения Рыцарей Духа и выше.

Они вытягивали из пищи все полезные элементы, какие могли. А уж такое энергетически насыщенное мясо, какое готовил Орун и вовсе заменяло всяческих алхимические пилюли и добавки.

— Лови! — Великий Мечник в очередной раз швырнул Хаджару кусок мяса со спины твари.

Самое лучшее и полезное мясо со всей туши. Сам же Орун отломал ногу и, несмотря на то, что длинной она превышала полтора метра, вгрызся в мясо зубами.

Пинком ноги он подтолкнул к ученику горлянку с пенной брагой. Хаджар так же поймал её на подъем стопы, подкинул в воздух и, пока та была еще в полете, зубами вырвал пробку, поймал на сгиб локтя и опрокинул внтрь добрую половину.

— Ну хоть чему-то научился, — Орун показал одобрительный, наемнический жест.

Удивительно, но в приличном мире этот же жест обозначал пожелание человеку поиметь себя же в задний проход.

Примерно час они молча ели и пили. Солнце постепенно клонилось на запад, теряясь где-то за каменными высотами.

— Помнишь, когда-то давно ты спрашивал меня, ученик, что было после того, как я потерял ту безымянную?

Хаджар отложил горлянку и вытер губы руками. В отличии от Оруна, их он обтер пучков заранее заготовленной травы.

— Это случилось не сразу, — Орун, как и в прошлый раз, повернулся к звездам. В этот момент его взгляд выглядел почти таким же, как и у Ректора школы «Святого Неба». — Почти сорок лет я бродил по просторам Дарнаса. Путешествовал без цели и причины. Порой занимался бродяжничеством — просил подаяния или занимался любой работой, которую предлагали. Чистил конюшни, мыл ноги прохожим, мыл улицы — все, за что могли дать пару монет, на которые я мог купить, — Орун показательно покачал горлянкой.

Затем, опрокинув в себя содержимое, он на мгновение убрал её в свой пространственный артефакт, а когда достал — она уже была полной.

Хаджар с трудом мог представить себе гордого, по-звериному свободного Великого Мечника за чисткой нужников или надраиванием мостовых, но не верить резона не было.

— Так было до тех пор, пока мне не довелось чистить сапоги одному, как я думал, дворянину, — Орун сплюнул через плечо. Его глаза полыхнули чистой, незамутненной ненавистью. — Он представил как Горман… Горман, представляешь… Ублюдок даже не стал заморачиваться с фальшивым именем.

Хаджар обратился в слух. Судя по всему Орун решил рассказать, каким именно образом из наемника превратился в Великого Героя Империи Дарнас.

— В то время я очень нуждался в деньгах, Хаджар. С южных провинцией привезли новое вино с добавлением одного корешка… в общем — без него мне было плохо, а с ним хорошо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 827**

Орун сделал еще несколько больших глотков. Затем вытер губы и продолжил.

— Мы выдвинулись с ним вдвоем. Я понятия не имел. Кто он такой, но чувствовал огромную силу. Уже тогда проклятый Морган был Безымянным.

— Но зачем тогда… — Хаджар осекся. Перебивать Великого Мечника было не самой лучшей идеей.

— Вот и я подумал о том же, — слава Высокому Небу, Орун не вспылил и не возобновил тренировки. Вместо этого он продолжил свой рассказ. — И мне бы остановиться, подумать немного, но голод по наркотику вел меня за собой. К ночи мы уже были в лагере войск Шесевиг. Дарнас, ученик мой, в те времена был слаб и хил. Коррупция, распущенность дворян и аристократов, лень и апатия привели страну в упадок. Наши территории растаскивали соседи.

— А как же народ?

— А что народ, — пожал плечами Орун и отпил еще немного. — Пока война не приходила к порогу их дома — всем было плевать. Всем, кроме молодого, нового Императора. И я подумать не мог, что именно с ним окажусь в центре войск Шесевиг. А когда увидел штандарты, было уже поздно. Мы крались не хуже ночных воров. Десятку дозорных не повезло оказаться у нас на пути. Признаюсь, Хаджар, Морган воистину любит резать горло. Любой его противник всегда оказывается либо с рассеченной шей, либо обезглавленный. Не знаю, может у ублюдка травма детская какая…

Орун опять пожал плечами и, вновь осушив горлянку, в очередной раз её наполнил.

— Но полностью глубину той задницы, в которую залез, я осознал только когда мы подобрались к генеральскому шатру Шесевиг. И, как ты понимаешь, так просто генеральский шатер, с Пиковым Повелетелем внутри и Пиковыми Рыцарями Духа не взять. И тут Моргану потребовался я. Для, так сказать, небольшой диверсии.

Хаджар начал смутно догадываться в какое русло клонило рассказ Оруна. И, видят Вечерние Звезды, это было ничем не лучше той части, где он рассказывал о своем юношестве и службы наемником.

— Шесевиг уже какое-то время сражались с нашими войсками в этом регионе. Ну и разумеется успели разорить несколько баронств и даже одно графство. А там где баронства и графства, — Орун, поежившись, залпом осушил целую горлянку. Но, сколько бы он сейчас не пил явно особенной браги, она никак не могла его пронять. Порой грехи прошлого были так горячи, что их не потушить никаким вином. — Не знаю, как этот ублюдок понял, что я окажусь способен на подобное, но он отправил меня к шатру пленных. Приказал, убить их всех. Начать такую резню, чтобы весь лагерь сбежался. И я… я не мог ему отказать Хаджар.

— Клятва, — догадался Хаджар, а затем резко замолчал.

Орун слепым взглядом смотрел на звезды. Таким слепым, будто что-то выжгло взгляд его души. Опустошило физическую оболочку, оставив в ней только голодную пропасть.

— Наркотик держал меня крепче любой клятвы, — Орун поднял было горлянку к губам, а затем со злостью швырнул её в пропасть. — Я зашел внутрь шатра, Хаджар, с надеждой увидеть там упитанных свиней — дворян, продавших честь и достоинства за жратву, молодух и вино. Но… там были вояки, Хаджар. Последние из военного-дворянства той провинции. С их женами, детьми… там были дети, Хаджар. Некоторым не было и пяти зим… связанные, в рабских ошейниках, с кляпами во рту, они, каким-то образом, сразу узнали во мне соотечественника и их радости не было предела. Даже когда я прирезал первого из них, они все еще надеялись… может на то, что зрение их подводит и сейчас я скажу, что старик на самом деле жив и это нужно для побега, а может еще на что… — Орун сжимал и разжимал кулаки. Он так сильно сжимал свои колени, что из-под пальцев потекли струйки крови. — Это длилось почти четверть часа. Затем сбежалась половина лагеря Шесевиг. В конце концов, пленные для них были дороже любых монет. За каждого дворянина из его рода можно было выручить куда больше, чем они награбили.

Хаджар понимал о чем говорит Орун. Во время войн варварских королевств он и сам захватывал пленных. Их продажа родным приносила армии едва ли не четверть от общего дохода. Причем содержание со стороны королевства не наполняло казну Лунной Армии и на десятую часть от необходимого.

— Морган расправился с генералом, обезглавил армию. Поджигая все, что можно поджечь, мы с боем вырвались из лагеря. Войска были слишком заняты убийством генерала и резней пленных, чтобы отправить за нами нормальную погоню. А затем… — Орун вздохнул и покачал головой. — Затем он мне заплатил, а я пошел и напился. Напился до такой степени, что, будучи Рыцарем Духа, умудрился начисто забыть четыре дня своей жизни. Очнулся в камере казематов. Стражник сказал мне, что моя казнь состоится на рассвете.

— Казнь? За наркотики?

Орун только усмехнулся.

— За предательство родины и убийство дворян.

— Но… — и тут Хаджар все понял.

— Именно так, — кивнул Орун. — Морган появился за час до назначенного времени. И, клянусь, Хаджар, ту ночь я спал, как младенец. Я ждал этого часа. Желал этой треклятой казни. Надеялся, что она избавит меня от всей той боли и ужаса, но… Но на мне не открылась ни одна душевная рана и, проснувшись в холодном поту, я начал судорожно искать любые возможности для спасения.

Орун поднялся и встал на край обрыва. Ветер трепал его густые, черные волосы и звенел костяным ожерельем.

— Он предложил мне прощение всех прошлых преступлений в обмен даже не на клятву, а на простое обещание, что я буду ему служить. Выполнять его приказы на благо родины, — Орун презрительно хмыкнул. — Порой, Хаджар, они были немногим лучше того шатра… никогда не верь этому человеку, Хаджар. Для своих целей он использует все, что посчитает нужным. Я видел, как самые близкие ему люди разменивались пешками. Собственную жену, он… он…

Великий Мечник вернулся к костру и, выругавшись, раздул под углями пламя и принялся активно крутить вертел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 828**

Хаджар, стоя в полный рост, наблюдал за тем, как Его Императорское Величество Морган и Великий Мечник Орун смотрят друг другу в глаза.

— Ты слышал, Орун, что происходит с псом, который при гостях лает на своего хозяина? — прошептал Морган. Внешне при этом он выглядел так, будто все шло по плану и Орун действительно должен был появиться в этот момент и сказать то, что он сказал.

— А ты видел, Горман, — Орун с издевкой произнес последнее слово. — что происходит с тем, кто пытается навредить щенку пса?

— Поигрался и достаточно, старый друг и…

— Демон тебе друг, ублюдок, — едва слышно, так, чтобы различили только первые ряды, процедил Орун. Морган на мгновение изменился в лице, но вскоре вновь натянул свою радушную улыбку.

— … скоро ты отправишься на границу с Ласканом. Так что поблагодари меня за то, что избавляю тебя от лишней головной боли. Когда вернешься — снова сможешь завести себе игрушку, — Император повернулся к застывшим Безымянным из корпуса стражи. — Господа? Вы плохо слышали мой приказ?

Адепты сделали шаг вперед, но в ту же секунду перед ними прошипели две белых молнии. Они оставили после себя глубокую, черную черту.

— Любой из вас! — во всеуслышанье прогремел Орун. — кто пересечет эту черту, немедленно отправиться к праотцам!

Тут уже зрители поняли, что происходит нечто неправильно и по рядам полетели взволнованные шепотки. Хаджар видел, как перешептывались послы двух Империй. Их глаза улыбались.

Мастер-Дракон следил за происходящим лишь с легкой ноткой заинтересованности.

— Ты забываешься, пес, — уже без всякого радушия, прорычал Морган. — Или мне прилюдно указать тебе на твое место?

Никакого давления ауры не последовало, но, тем не менее, Хаджара пробрало. Он как-то не очень хотел на себе познавать мощь сильнейшего существа Империи.

— Старик ведь рассказал тебе о свем приходе на Гору Ненастий, — слегка сверкнули глаза Оруна. — Попробуй, старый враг, попробуй обнажить свой меч и давай решим все здесь и сейчас.

Три, очень долгих и самых опасных в жизни Хаджара секунды, два Великих смотрели друг на друга взглядами, полными поразительного смешения ненависти к личности друг друга, но в то же время — какого-то извращенного, глубокого уважения.

— Эти двое преступники, Орун, — наконец, с усталостью в голосе, произнес Морган. — И их преступления можно смыть разве что кровью и…

Морган осекся. Он, вдруг, с чем-то, походим на страх, посмотрел на широко улыбающегося Оруна.

— Какого чувствовать себя проигравшим на своем же поле, старый интриган? –прошипел Орун, а затем схватил Императора за руку. Безымянный Стражи рванули вперед, но их сковал поток белой молнии. Орун же, во всю мощь легких, так, чтобы его услышала едва ли не вся столица, прогремел. — Я, мечник Тарисфаль, более известный, как Орун, по закону первых Императоров Дарнаса, принимаю на себя все преступления своего ученика — Хаджара Дархана, более известного, как Безумный Генерал! Будучи его учителем, я несу за него полную ответственность и смываю все его былые грехи своей кровью. Да будет так!

Машинально, не задумываясь, Хаджар выкрикнул:

— Учитель!

Орун, которого окружил поток белых молний, повернулся к Хаджару и подмигнул ему. После этого, даже не замечая сопротивления Императора Моргана, он его же рукой выхватив меч из императорских ножен и, ломая запястье Моргану, вонзил его себе в грудь.

Хаджар перепрыгнул через столы и успел как раз вовремя, чтобы подхватить падающее тело Оруна.

— Учитель…

Шокированный Морагн, чье запястье на глазах заживало и вставало на место, переводил удивленный взгляд с своего окровавленного меча на пронзенного им Оруна.

— Жаль… — с каждым слогом из горла Великого Мечника вырывался поток крови. — Что ты… узнал… мое имя.

— Конечно узнал, — кивнул Хаджар. — Мне еще Ректор, во второй визит, рассказал как тебя зовут. Тарисфаль, серьезно?

— Мама… любила… баллады, — прохрипел Орун. Окровавленной рукой он протянул точно такую же, окровавленную, записку. — Рецепт мяса.

Хаджар взял руку своего Учителя. Кивнув, он вытянул записку.

— Живи свободно… Хаджар Дархан… Северный Ветер.

— Умри достойно, — прошептал Хаджар над уже бездыханным телом учителя. –Тарисфаль Орун — Величайший Мечник Империи Дарнас.

Белые молнии исчезли и Безымянные сделали несколько шагов вперед, но на их пути возникло пятеро адептов.

Анис и Том Диносы, Гэлхад и Дора Марнил, а так же Эйнен Кесалия. Все они, без страха, смотрели в глаза Безымянным стражам.

— Отставить, — сухо прохрипел Император. А затем, подняв взгляд к разваливающейся крыше, прогремел так, что его действительно слышали во всех уголках столицы. — Спустить флаги! Объявить трехдневный траур! Подготовить лучшую похоронную церемонию! Двести тысяч воинов отдадут последний салют во славу почившего, Великого Героя Оруна! И тысячи лет менестрели и барды будут воспевать его бессмертную славу!

Закончив с речью, Морган подошел к телу Оруна. Он наклонился и положил свой окровавленный меч ему на грудь.

\* \* \*

Орун шел по цветочному лугу в сторону старого, обветшалого дома. Там были слышны песни и лязг звенящих бокалов. Ароматы веселья разлетались по округе.

У самого порога его ждала девушка. Её глаза были завязаны алым платком, что ничуть не портило её небесной красоты.

— Здравствуй, Тарисфаль.

— Здравствуй…

— Елена, — ответила девушка.

Тарисфаль улыбнулся. Только из её уст его дурацкое имя звучало гордо и красиво.

— Здравствуй, Елена, — произнес он прекраснейшей из имен.

Он подхватил её на руки и закружил над цветами. Она смеялась ему в ухо и что-то шептала. А он зарывался лицом в её волосы, которые пахли костром и дорогой.

— Пойдем, — она потянула его за руку внутрь дома. — они уже ждут нас.

Тарисфаль сделал было шаг, но замер.

— Прости Елена, мне нужно немного подождать.

— Подождать чего?

Тарисфаль улыбнулся.

\* \* \*

— … приветствовать вас на четвертом туре Турнира Двенадцати, — эхом донеслось после того, как стихли аплодисменты.

В этот день вся Арена была забита битком. Вплоть до того, что организаторам пришлось потрудиться и соорудить летучие трибуны, на которые продали дополнительные билеты.

Желающих посмотреть на ученика почившего Великого Мечника Оруна было хоть отбавляй. За посоледние несколько дней количество слухов, связанных со смертью Великого Мечника, превысили даже количество слухов на тему покушения на жизнь Императора.

— Вы видели церемонию прощания? — слышалось на трибунах. — Говорят, её проводил сам Император!

— Удивительно — он ведь и казнил Оруна.

— Нет, Орун сам себя казнил, чтобы заслужить прощение для ученика.

— Разве у него был ученик?

— С какой звезды ты свалился?! Он сейчас и будет сражаться!

— А откуда ты знаешь? Пары ведь выбираются случайным образом.

— Нет, ну ты действительно как вчера родился!

Под аккомпонимент подобных разговоров на боевую сцену — восьмиугольник, на метр возвышавшийся над уровнем земли, поднялся ничем не примечательный юноша.

Простые, сотню раз штопанные одежды, пара перьев в волосах, какие-то фенечки, левая рука покрытая алой татуировкой и еще длинные, густые, черные волосы, которые сейчас были затянутые в распушившийся хвост.

— Разве не с такой прической обычно ходил Великий Мечник?!

— Глядите, этот парниша даже такой же веревкой их подвязал!

— Идиоты! Это и есть его ученик!

Но, куда больше обсуждения заслужил второй мечник. Весь в белом, до невозможности красивый и статный, с легкой ноткой надменности и тонной самоуверенности, на сцену поднялся Ларис Динос.

— Скорблю вместе с тобой, младший ученик, — насмешливо заявил он. –Говорят — потерять учителя боевых искусств, это как потерять отца.

Хаджар ответил на это молчанием. Последние дни он ходил будто живой зомби. Взгляд его был пустым и безжизненным.

— Но не думаю, что он будет горд вашим маленьким трюком. Или ты действительно думал, что я не замечу ваш яд?! Ублюдки, рвань, простолюдины! Вы оба мне ответите за это!

Хаджар медленно поднял взгляд на Лариса. Его пустые, синие глаза, смотрели куда-то сквозь старшего наследника Диносов.

— У нас бы никогда не хватило денег, чтобы подкупить судей выставить нас в пару, — прошептал Хаджар. — так что мы решили, что будет честным, если ты сам за это заплатишь. Яд — хороший повод расстаться с деньгами.

Ларис пару раз хлопнул своими длинными, тушированными ресницами, а потом в голос засмеялся.

— Так вы сами все это подстроили? Демоны, вы еще большие идиоты, чем я думал и… — остаток фразы Лариса заглушил гонг. Динос мгновенно обрядился в полный Императорский доспех, а в его руках появился Меч Синего Ветра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 829**

Ларис легко взмахнул рукой и Меч Синего Ветра пропел свою песнь. Божественный артефакт, оставляя позади себя арку из лазурной энергии, без всякого участия самого Диноса, без его мистерий и энергии, создал сечение из ветра.

Синего цвета, равное по силе технике уровня Неба, оно устремилось в сторону Хаджара.

Десятки Повелителей, стоявших вокруг подиума, обеспечивали функционирование экранирующего от эха щита. Если бы не он, то от этого простого взмаха зрители первых рядов, сидевших всего в нескольких сотнях метров от подиума, могли бы сильно пострадать.

— Этого тебе хватит, босяк! — рявкнул Ларис.

Меч, с которы он тренировался все последние дни, показал себя как грозное оружие даже в схватках против его собственного отца. Когда каждый взмах по силе был равен полновесной, пропитанной мистериями, технике уровня Неба, то несладко приходилось даже главе Хищных Клинков.

Простому Рыцарю Начальной стадии должно было хватить и одного, простого взмаха.

Да, разумеется, Динос слышал о том, как ученик Великого Мечник проявил себя в Запретном Городе. Но одно дело биться с безоружными, лишенными брони Повелителями. Другое дело — сражаться с ним.

Гением современного поколения. Повелителем средней стадии, стоявшим на пороге познания Королевства Меча.

Пройдет еще несколько лет и именно он — Ларис Динос, затмит славу Великого Мечника!

Ларис видел, как Хаджар Дархан делает шаг в сторону. Простой, плавный, в чем-то даже ленивый.

— Бездарность, — фыркнул Динос.

Хаджар же, перед лицом несущегося на него синего разреза, даже взгляда не поднял.

Он только слышал тихий шепот, который говорил ему:

— «Двигайся плавно, ученичок. Но будь стремителен. И не спрашивай меня, как это можно объединить! Просто делай и не хнычь, как обворованная шлюха!»

И Хаджар отвечал ему:

— Да, учитель.

Поток мистерий рассек воздух рядом с ним и Хаджар, делая плавный шаг, вдруг резко переместился в сторону. Синее сечение, созданное Божественным артефактом, ударило в экран. Тот замерцал сиреневым сиянием и поглотил силу удара, от чего иероглиф, кружащий над подиумом, засиял чуть ярче.

— Неплохо, босяк! — выкрикнул Ларис. — Надевай свою броню, если она у тебя есть и доставай меч!

Хаджар все так же слепо смотрел себе под ноги.

— Как хочешь, — пожал стальными плечами старший наследник Хищных Клинков. — Дважды просить не стану.

Он сделал шаг вперед, а позади него уже расцветала кровавая вспышка.

— Кровавый бег! — произнес он, используя технику дома Диносов.

Занеся меч в одном месте, Ларис материализовался уже вплотную к Хаджару. Бесхитростно и в чем-то по-деревенски, он направил удар прямо в грудь противнику.

Пока все зрители видели вспышку яростного — лилового, смешения синего ветра и алой крови, света. Пока они слышали грохот от выплескивающейся энергии Повелителя средней стадии, Хаджар слышал лишь:

— «Удар надо обвивать, а не губами облизывать, поганый ты мужеложец», — и почему все его метафоры всегда касались постели. — «Это тебе не член»!

Хаджар сделал полушаг в сторону. Вновь сперва плавно, а затем резко выйдя из-под удара, он в дюйме от своего лица пропустил меч Лариса. Поток лилового света врезался в щит и заставил его вздрогнуть.

Один из Повелителей отшатнулся и сплюнул кровью. К нему тут же подбежали лекари и, не позволяя завернутому в балахон магу опустить рук, засунули ему в рот несколько пилюль.

— «Встречая волну, скала не пытается её остановить. Она лишь рассекает её своей самой острой частью! Если с этим сложно — представь как трахаешься! Ты не суешь свой хер во все щели, только в одну! Максимум — в две!»

И Хаджар отвечал:

— Да, Учитель.

Его ладонь, пропитанная мистериями оружия в сердце, вдруг прошла за рукоять Меча Синего Ветра и ударила в грудь Ларису. Того оторвало от земли, протащило несколько метров, а затем с силой обрушило на подиум.

Он поднялся и, попытался сдержать хрип, но не смог. Изо рта Диноса вырвался комок крови.

— Что за… — прошептал он, глядя на то, как под ногами расплывается алое пятно крови. Крови, оставленной вовсе не его противником. — Ты поплатишься за это, смерд! Доспехи Бога Грома!

Из-под ног Диноса ударила алая молния. Она обвила его Императорские доспехи, добавив к серому металлу алые, искрящиеся узоры.

Хаджар все так же стоял неподвижно и спокойно.

— Меч Бога Грома! — Меч Синего Ветра превратился в молнию лилового цвета.

С каждой искрой, взлетавшей к куполу неба, срывался и лиловое сечение ветра. Лекари едва успевали подносить к губами держащих щит магов лекарства.

— Кровавый бег!

Лиловая молния, то исчезая, то появляясь в самых неожиданных местах, оставляя позади себя ожоги, плавившие каменный пол подиума, сделанный из скальной породы Горы Ненастий, бросилась в сторону Хаджара.

— «Что ты телишься с этим Змеедведем! ВСей мощью на него наляг и темп ему сорви! Будь напорист! Тряпка, к демонам. Ты хоть сиськи в руках держал или перед бабой так же мнешься! Ну откусит он тебя немного, зарастет потом!»

И хаджар отвечал:

— Да, Учитель.

В купол экрана ударил поток черной, с синими прожилками, энергии. В нем многие из зрителей увидели клыкастую, распахнутую драконью пасть. Когда же поток спал, то невзрачный мечник вдруг оказался закован в черные доспехи с серебрянными узорами.

На его плечи лег плащ, будто сотканный из тумана, а в руках появился хищный клинок из ожившего мрака. Будто клык дракона — такой же вечно голодный.

И если за лиловой молнией было сложно уследить, то за черным драконом, которым обернулся мечник, почти невозможно.

— Ты это видел! Видел?!

— Заткнись, к демонам! Видел я!

— Никто и никогда еще не уворачивался от Кровавого Бега Диносов! Это считалось невозможным.

И так оно и было. Веками, тысячелетиями, техника Кровавого Бега Диносов считалась абсолютной техникой удара, от которого нельзя было увернуться, только заблокировать.

Так было до этого дня…

Черный дракон, уйдя из-под лиловой вспышки, вдруг резко замер. Разрывая поток окружавшей его тьмы клинок из еще более черного мрака, украшенного узором взмывающей, сквозь облака, птицы Кецаль, он создал поток силы, который заставил купол пойти десятком трещин.

Маги, поддерживавшие щит, падали один за другим. Им на смену приходили другие, но и их губы, вскоре, покрывались кровью.

— Первый Удар — Летящий Меч, — тихо, едва слышно, произнес Хаджар.

На его груди алела глубокая рана, оставленная мечом Лариса. Но благодаря тому, что Хаджар, такой малой жертвой, избежал прямого попадания техники Кровавого Бега, то он заставил Диноса сбиться с темпа и остановиться.

Его связка нескончаемого потока ударов была прервана и это создало окно в долю мгновения. Но истинные адепты сражались на тех скоростях, когда и меньший отрезок времени мог стать разницей между жизнью и смертью.

Волна тьмы, пропитанная мистериями Духа Меча, содержащая в себе десятки черных драконов, чьи тела — меч, обрушилась на Лариса Диноса.

Его Доспехи Бога Грома вспыхнули жарким пламенем. Поглотив часть силы удара Хаджара, они исчезли в резкой вспышке израсходованной силы.

Остаток удара принял на себя Императорский доспех. Но, даже после того, как Летящий Меч потерял половину силы, Императорские доспехи все равно не смогли сдержать силы Хаджара. Лариса во второй раз оторвало от каменного подиума, и, протащив по воздуху, приземлило о камни.

Пылевое облако поднялось над тем местом, где он упал. А когда Динос поднимался на ноги, то оказался посреди воронки глубиной почти в двадцать сантиметров.

Зрителям было хорошо видно, как на его спине алеют три глубоких раны. И это против одной, которую он, гений из гениев, смог оставить на груди «всего-лишь» Рыцаря Духа.

— Смотрите, — прошептали на трибунах. — Посмотрите на подиум…

И голоса смолкли. Весь подиум был покрыт тонкой сеткой порезов меча. Вместе они формировали изображение оскалившегося дракона, а в центре его пасти — во впадине, находился сам Ларис Динос.

— Пора заканчивать этот фарс! — Динос схватился за меч обеими руками. Он закричал и вокруг него вспыхнуло торнадо силы.

Ударив в купол экрана, оно заставило щит пойти трещинами. Маги сменялись один за другим, защитный иероглиф сиял подобно солнце.

За спиной Диноса появился дух. Не считая четвертого — легендарного вида Первоначального Духа, Ларис Динос обладал сильнейшим из возможных видов Духа.

Иероглифом, который обозначал всю полноту силы.

За спиной Лариса появился истекающий багровым светом, иероглиф обозначающий — «Кровавый Меч».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 830**

Хаджар отбивал удары на пределе своих возможностей. От каждого столкновения Черного Клинка с Мечом Синего Ветра, разлетался вихрь эха из черного и лилового разрезов. Впиваясь в экранирующий сражающихся щит, они заставляли его дрожать и трескаться.

Точно так же, как дрожали окровавленные маги, явно не ожидавшие, что сражение молодого поколения может создать подобное давление силы.

Хаджар же, постепенно, тоже покрывался сеткой кровавых порезов.

Вместо Лариса он видел лишь лиловые вспышки и, если бы не уроки Оруна, он уже давно бы отправился к праотцам.

Орун… Учитель…

Почему только в минуту смертельной опасности, в секунду битвы за пределом своих возможностей, Хаджар вдруг понял, что все два года Орун вовсе не издевался над ним, а отчаянно пытался научить тому, что когда-то Великому Мечнику пришлось узнавать самостоятельно.

Хаджар слегка, едва заметно, довернул запястье во время блока и Черный Клинок, отбив меч Лариса, вдруг взвился лентой и ошпарил Диносу забрало шлема.

Разрезанное, оно тут же покрылось алыми каплями. Динос же, используя инерцию полученного удара, развернулся всем корпусом и локтем врезался в рану на спине Хаджара.

Еще недавно — два года назад, Хаджар бы обязательно пропустил этот удар. И не потому, что он был техникески сложным и неожиданным, а просто потому, что Хаджар никогда не сражался против детей аристократии до момента, как стал истинным адептом.

Он никогда не бился с теми, кто с детства познавал стили владения оружием, что стало для них крепкой основой и фундаментом.

Так же, как этого никогда и не делал рожденный дешевой шлюхой, будущий Великий Мечник, Тирисфаль Орун. И именно этому он и пытался научить Хаджара — как биться против тех, кого учили с самого детства.

Хаджар чуть перенес центр тяжести и удар, который должен был уронить его лицом вниз, в итоге пусть и нанес урон костям, но придал ускорения и позволил развернуться и контр атаковать.

Черный Клинок змеиным жалом врезался в бедро Ларису. Тот сцепил зубы от боли, но наступления не остановил.

Лиловые молнии бились с черными драконами. Ревущая битва двух адептов крошила камни подиума и потоком била о стенки купола.

Орун пытался научить Хаджара… Ведь кто умеет сражаться с адептами, будучи сам необученным стилям? Ответ лежал на поверхности — звери.

И Тирисфаль Орун, возможно, подошел необычайно близко к созданию собственного, звериного стиля. Стиля, который хотел передать единственному ученику. Но, увы, не успел.

Не успел потому, что ему пришлось расплатиться за ошибку Хаджара.

И мысль о том, что очередной человек погиб ради него, сбила Хаджара с темпа. Черный Клинок соскользнул с намеченной траектории и Ларис Динос, воспользовавшись ситуацией, мгновенно провел тройную атаку.

Живот, бедро и плечо Хаджара оказались поражены алыми молниями. Они, пробив доспехи Зова, а затем и плоть самого Хаджара, тремя змеями ударили о щит. Пробив и его, искрами осыпали на стены Арены, заставив зрителей первого ряда вскрикнуть от неожиданность.

Хаджар, отлетев на несколько метров, упал на землю.

Битвы между истинными адептами происходили на скоростях, где мгновение могло решить судьбу. И Хаджар упустил это мгновение.

— Отдаю должное, — Ларис снял шлем и вытер лоб. Кроме трех ран на спине, одной на бедре и рассеченного забрала, впившегося острыми краями ему в подбородок, на Ларисе больше не было никаких ран. — Ты бился достойно. Пожалуй, я запомню твое имя.

Хаджар лежал неподвижно.

Не потому, что не мог встать, а потому, что теперь понял, почему Орун смотрел на звезды пустым взглядом.

Если бы Хаджар все продумал чуть тщательнее, если бы понял, что Император вовсе не хочет использовать его как рычаг давление на Оруна. Если бы догадался, что старый интриган хочет избавить своего пса от всякой привязанности, то никогда бы не сделал такого необдуманного шага.

Но Хаджар проиграл.

Впервые в жизни он проиграл на том поле, которое так ненавидел — он не смог переиграть чужую интригу. Хотя, наверное, если бы он сумел переиграть самого Императора Дарнаса, то ему было впору занимать место Моргана…

И его глупость стоила жизни Уч…

— «Когда придет час, ученичок — рубись всласть. Мы ведь воины, Хаджар. Мы не сидим дома и не ждем, пока жена, подоив коз, придет готовить нам ужин. Нет, наш ужин — плоть врага, которую мы наматываем на меч. Мы не умираем в своей кровати, окруженные правнуками и их детьми. Нет, мы умираем в собственном дерьме на поле брони — среди вони и трупов наших братьев. Мы несеем, не пашем, не пишем стихов, не сочиняем баллад. Мы сражаемся, Хаджар. Сражаемся ради того, чтобы другие могли приласкать уставшую, после дойки, жену. Чтобы другие могли посмотреть правнукам в их теплые глаза. Чтобы другие написали красивейшую из картин, чтобы другие сочинили песни. Желательно, конечно — о нас. Мы воина, Хаджар. Мы покрываемся кровью друзей и врагов. Но это не значит, что мы должна страдать из-за этого. Поэтому я тебе и говорю — получай наслаждение от своей жизни. А что твоя жизнь, ученичок? Что жизнь воина?»

Что такое жизнь воина?

Хаджар сжал Черный Клинок. Ответ был прост — жизнь воина это его меч. То единственное, что будет с ним до самой смерти, что разделит эту самую смерть и последний миг жизни.

Хаджар открыл глаза. Он смотрел на мир вокруг себя так, будто видел его впервые. Его сердце все еще билось. Оно совершало удар за ударом, разгоняя кровь по его жилам.

А если сердце все еще билось — то его меч пока не упал вместе с ним в могилу — ведь его меч и есть его сердце. Ибо все вокруг его меч. Каждый поток ветра, который стал с ним един — это его меч. Каждый шорох осенних листьев, ставших с ним единым — это его меч. Каждый луч солнца, каждая непролитая слеза, каждая несыгранная нота, каждая пылинка, каждый камень –это его меч.

Мир был с ним един. А значит он был един и с его сердцем. Значит был един с его мечом. Так же, как был един с мечом и Хаджар.

А если мир, как и Хаджар, был един с мечом, то кто,тогда управлял клинком Хаджара? Тот же, кто и управлял его жизнь — сам Хаджар.

Тирисфаль Орун, Величайший Мечник Империи Дарнас, вовсе не совершил самоубийства, он преподал своему ученику последний и самый важный урок.

\* \* \*

— Пойдем, Елена, — Тирисфаль развернулся и шагнул за порог дома предков.

— А кто это был?

Тирисфаль остановился и еще посмотрел в сторону горизонта.

— Время покажет, Елена. А пока — мой Ученик. И видят боги, если он не размажет этого напыщенного ублюдка, то я с того света вернусь и надеру его задн…

\* \* \*

Мир вокруг застыл.

Император, вскочив на ноги, взмахнул рукой и над подиумом появился каменный иероглиф. Он накрыл куполом сражающихся, но даже этого не хватило. Огромный, почти пятидесяти метровый, черный дракон, созданный из мистерий и ударов меча, взвился над Ареной.

Распахнулась его, способная проглотить само солнце, пасть. И рев такой мощи, что сотни зрителей упали без сознания, прокатился над столицей.

Померкло небо. С черных облаков упали молнии из самого темного мрака. Превращаясь в драконов, они, оставляя позади себя порезы, сливались с тем огромным монстром, что породило Королевство, стадии Баронство, нового Мечника империи Дарнас.

Рыцарь Духа начальной стадии, обладающий Королевством Меча?! Неслыханно, но так оно и было.

Хаджар Дархан стоял по центру арены. Его меч был поднят над ним. Ларис Динос застыл, так и не донеся шага до каменного подиума.

Его глаза, источавшие лишь ужас и ничего кроме, уже меркли.

А затем, гений из гениев, гордость клана Хищных Клинков, попросту исчез внутри кровавого облака. Лишь со звоном упал его Меч Синего Ветра.

Но еще до того, как судья объявил об окончании поединка, над столицей пронесся звон, перекрывший даже рев черного дракона.

Император посмотрел на восток и, взмахом руки уничтожив чужое Королевство, чем мгновенно поверг Хаджара в обморок, строгим голосом объявил:

— Объявить всеобщую мобилизацию! Войска Ласкана пересекли нашу границу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 831**

— Моя Королева, — Элейн обернулась и кивком головы поприветствовала Лунную Лиан.

Генерала, лишившуюся глаза много лет назад в битвах за Лидус. О шрамах былых войн теперь напоминала, разве что, слишком длинная и густая прядь медных волос, прикрывавших левый глаз.

Если присмотреться, было видно как из-под них слегка торчал кожаный, с металлическими клепками, ремешок её повязки.

Рану, которую лучница Лиан получила в битве с сектой Черной Врат обладала каким-то магическим свойством. Иначе как еще можно было объяснить тот факт, что даже после того, как Лиан смогла стать истинным адептом — рана все равно не затянулась.

— Встань, дорогая Лиан, — обратилась к женщине Элейн.

Та, звеня тяжелой броней Духовного уровня, поднимая полы серебристого плаща с гербом Лунной армии, выпрямилась по стойке смирно.

Они находились в зале одни. Позади Лиан на каменных стенах дворца раскинулись, вышитые драгоценными нитями, гобелены.

Сцены битв прошлого на них порой занимали время Элейн. Когда, разумеется, появлялись свободные от управления Лидусом, минуты.

— Да, моя Королева, — повторила Лиан.

Ударив кулаком в грудь, она низко склонила голову, а затем вновь вытянулась по стойке смирно.

Элейн вздохнула и, повернувшись к самому преданному из всех генералов, вышла на балкон. Дивный сад раскинулся у подножия северной башни.

В самом его центре, около озера, высилось несколько пригорков. Покрытые травяными коврами и усеянные цветами, в них свили гнезда птицы. Только изредка, когда дул ветер, из-под травяного одеяла показывались покрытые мхом камни — развалины старой башни.

По другую сторону озера, где заканчивался цветочный луг, стояло несколько надгробий. Всех их объединяло то, что на них значилась фамилия Дюран. И лишь на одном, черном, гранитном, не было начертано ни единого слова.

— Столько лет прошло, Лиан, — вздохнула Элейн. Невольно она дотронулась до эфеса огненного, Императорского клинка, который она получила в древней пещере Древа Жизни. — Долго ты еще будешь лелеять свою обиду?

Кулаки Лиан сжались на её широком, обитом железными бляхами, ремне. Скрипнув зубами, она повернулась к одному из гобеленов. Оно запечатлело сражение с племенами кочевников.

Небо и земля, покрытые огнем. Жуткие твари бороздящие небо. Гиганты, швыряющиеся конями будто глиной. Рев пушек и свист ядер.

Лиан видела это сражение так, будто оно прошло не вот уже почти пятнадцать лет назад, а вчера.

Лунная Лин, её далекая предшественница, первый генерал Лунной армии, сражалась в центре гобелена. И только в самом углу, две маленькие фигуры, черноволосый и беловолосый мечники летели на неведомой тваре.

Если не знать куда, то их двоих было невозможно увидеть.

— В этот день, пятнадцать лет, Лунная армия отстояла нашу родину, моя Королева, — вновь, чеканно, насколько это было возможно, кивнула Лиан. –Вся страна празднует знаменательную дату. Вам стоит выйти к людям.

Элейн не сводила взгляда с черного надгробия. Сцены прошлого пролетали перед её голубыми глазами, а золотые волосы, плавя по ветру, блестели в лучах солнца.

С того самого дня, как Лунная армия приступом взяла Королевский дворец, минули годы. Кого-то они сделали старше, другого — мудрее. Но, стоило бросить мимолетный взгляд в сторону нынешний Королевы Лидуса, как становилось понятно — на неё они совсем не повлияли.

Она, как и прежде, осталась прекраснейшей из леди среди всех северных Королевств.

Вот уже десятилетие к ней сватались Короли, Принцы и Герцоги. Но никто из них не смог удержать в своих руках горячее, полное страсти, сердце Королева.

Элейн вновь дотронулась до рукояти меча.

Никто из них не смог остановить её клинка…

— Лиан, ты… — резко обернулась Элейн, но так и не договорила.

В Зал Истории, вход в который был разрешен лишь нескольким официальным лицам Королевства, с пинка открывая двери вошел поджарый, высокий мужчина.

Острые скулы, такой же, орлиный, нос и пронзительные, но не в приятном смысле, серые глаза. За его спиной волочился изумрудный плащ и гербом Империи Дарнас.

Стоило ему появиться в Зале, как на Лиан и Элейн, двух Небесных Солдат, опустилась невероятной тяжести аура. Аура Рыцаря Духа — наместника Империи в Лидусе.

— Ты опять задерживаешь поставки, Элейн! — просвистел неприятный, острый голос.

Лиан, встав на пути Наместника, сняла с плеча тяжелый, ростовой лук и положила на тетиву стрелу.

— Вы разговариваете с Королевой, Наместник! — прорычала Лиан. — Проявите уважение.

Рыцарь лишь посмотрел в сторону Лиан, как ей показалось, что кто-то невидимый, но невероятно сильный, ударил её прямо в солнечное сплетение.

Лиан отшатнулась, согнулась и сплюнула кровью.

— Знай свое место, одноглазая псина, — прошипел Наместник, проходя мимо пытавшейся отдышаться Лиан.

Элейн, сжав рукоять меча, никак не отреагировала на произошедшее. Она понимала, что даже, если ей повезет и она сможет одолеть в бою Наместника, то ни к чему хорошему это все равно не приведет.

В лучшем случае Империя потребует оплаты, которая вгонит экономику Лидуса в еще большую яму. В худшем — Дарнас пришел сюда еще несколько легионов, попутно истребив королевский род Дюран. А страной, в итоге, будет управлять продажный генералитет.

Они и так, за исключением Лиан и еще нескольких верных людей, продали свои жалкие задницы Наместнику. Кто-то — еще и в самом прямом смысле этого выражения.

— Не вижу причин для твоего недовольства, Ричард, — как могла, спокойно ответила на выпад Элейн.

— Не видишь причин?! — от голоса могучего Рыцаря Духа по полу зазмеились глубокие трещины. Опять придется платить строителям… а казна и так находилась в плачевном состоянии. — Может тогда, мне у тебя забрать правый глаз? Будете ходить с этой дрянью симметричными шавками.

Элейн, услышав оскорбление, попыталась обнажить клинок, но не успела. Рыцарь оказался быстрее. Он сделал всего один, короткий шаг в её сторону, но при этом смог переместиться на несколько десятков метров.

Его сухая, жесткая рука обхватила запястье Элейн. Он с силой вернул меч Королева обратно в ножны.

— Глупая девка, — прорычал Наместник. — На горизонте — война с Ласканом! Империи требуется больше Солнечной Руды!

— Мы поставляем все, что можем, — процедила, сквозь сжатые зубы, Элейн. –Десятая часть населения Лидуса трудится на шахтах и рудниках.

— Плевать! Значит пусть трудится пятая часть!

Элейн едва не задохнулась от возмущения.

— Ты понимаешь, чего требуешь, Ричард?! Это разрушит нашу страну!

— Вашу страну… — передразнил Наместник. — Её, скорее, разрушит твоя глупость, девка или же войска Ласкана. Хотя…

Наместник окинул Элейн взглядом, к которому она уже привыкла, учитывая многочисленные приемы сватающихся Королей и Принцев. Но если те пытались скрыть свое плотское желание, то Наместник всегда выставлял его напоказ.

— Ты ведь знаешь, — жарко прошептал он ей на ухо. — чего я хочу, Элейн… –свободной рукой он взял её золотые волосы и прокрутил между пальцами. –Больше десяти лет ты отвергаешь меня, Элейн… Я долго терпел… Видят боги –слишком долго! Но сейчас, не знаю, доживу ли до следующего сезона дождей… К демонам и богам, если ты последняя кого я поимею перед смертью, пусть так оно и будет!

— Нет! — вскрикнула Элейн, когда чужие руки разорвали её платье.

— Моя Королева! — Лиан натянула тетиву, но простой взмах Рыцаря Духа сломал её руки. Генерал, крича от боли, рухнула на пол.

— Ты будешь мое…

— Советую вам, Наместник, отпустить баронессу Элейн Дюран, урожденную Дюран, правительницу баронства Лидус.

Наместник, так и не закончив рвать платье Королева, обернулся.

Сначала он не поверил свои глазам.

— Что за дурацкий спектакль?! — гаркнул он.

— Никакого спектакля, — ответил голос.

Со стороны лестницы в зал поднялась группа из десятка человек. Все они — в доспехах уровня Неба. Высокие, статные, мужчины и женщины. Позади каждого по камням волочился белый плащ с красным гербом Империи.

Впереди шел светловолосый, ясноглазый, молодой мужчины. От него исходила аура Рыцаря Духа Развитой стадии. В руках он держал свой «крылатый» шлем, а у ног качались ножны с широкой саблей внутри.

На груди юноши покоился медальон военных сил Дарнаса. И, судя по изображения, юноша находился не ниже, чем в звании младшего офицера.

— Что здесь нужно войскам Дарнаса?!

Юноша перевел взгляд с обезумевшего, от страха перед войной, Наместника на гордую и не сломленную баронессу.

— Вот, значит, как выглядит сестра Безумного Генерала… — прошептал юноша.

В ту же секунду всех присутствующих как громом поразило.

Лиан, лежа в собственной крови, сверкнула глазами.

— Мой генерал… — прошептала она.

— Кто ты такой?! — взревел Наместник.

— Кажется, я сказал вам, отпустить баронессу, — никто так и не заметил, что именно сделал светловолосый юноша. Но в следующее мгновение после своих слов он уже возвращал саблю обратно в ножны, а Наместник неверящим взглядом смотрел на свои руки.

Вернее то, что ими раньше было.

Размахивая фонтанирующим кровью обрубками, он, крича, сделал шаг назад, ударился спиной о бортик балкона, не справился с равновесием и упал вниз.

Его крик стих, когда голова, переспелой тыквой столкнувшись с развалинами, превратилось в густое, алое месиво.

— Милорд, вы… — Элейн, тоже узнав герб, одной рукой прикрывала разорванное декольте, а второй пыталась ухватиться за бортик.

— Баронесса Элейн Дюран, — низко поклонился солдат. — Миледи… я простой младший офицер армии Дарнаса. Я не заслуживаю такого обращения.

— Но я не понимаю…

Юноша достал из-за спины свиток, скрепленный, без малого, императорской печатью!

— Указом Его Императорского Величества, Моргана Бесстрашного, Королевство Лидус получает полное подданство Империи Дарнас. Становиться его провинцией и возносится в ранг, согласно земельному кодексу, Баронства!

Девять солдат, следовавших за юношей, тут же отсалютовали и низко поклонились Элейн.

Бывшая Королева, ныне — миледи баронесса, не успела ничего понять, как услышала жуткий гул за своей спиной. Она обернулась и увидели как густые кучевые в клочья разбивают десятки мифических, летающих кораблей. Военные и грузовые суда спешили к столице Лидуса и не всех их парусах алел грозный герб Империи.

По щекам Элейн скатилась слеза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 832**

— Демоновы Ласканцы, — прорычал капитан пограничного судна — «Свист Могильного Ветра».

Двухпалубная каравелла с парусным вооружением в три мачты и шесть парусов. Всего с восемьдесятью пушками — сорок по каждому борту, шла курсом к одному из пограничных фортов — Даригону.

— Что там, боцман? — еще не открылась дверь капитанской каюты, как изнутри уже донесся раздраженный голос капитана.

Когда внутрь сравнительно богатой (по сравнению с тем, где спали простые матросы и солдатня, так вообще рай живописный) каюты вошел боцман, то застал своего капитана за привычным занятием.

Держа в руках чарку простой, солдатской браги, он навис с различными инструментами, над небесными картами.

— Последние новости из столицы, сэр, — боцман протянул капитану запечатанный конверт.

— Ну хоть что-то! — капитан, едва не перепрыгнув стол выхватил конверт из рук боцмана и сорвал печать. — Все говорят — война, война, а Ласкан и носу из степей не кажет.

Разворачивая пергаментный квадрат, капитан вчитывался в донесения из Даригона. Благо почтовые птицы перемещались куда быстрее, чем самые быстрые из кораблей.

Хотя, говорят, в столице построили новейшее судно — «Ярость Смертного Неба». Вот только как такой гигант может перемещаться любого, самого скоростного корвета — капитан не очень хорошо понимал.

— Что пишут, капитан? — решил спросить боцман после того, как заметил сколь стремительно меняется выражение лица капитана.

— Великий мечник, — произнес бывалый небесный волк. Усевшись на стол, не заботясь о сохранении бумаг, он едва не выронил письмо. — Великий Мечник, Орун, был казнен Императором.

На долгих несколько секунд каюта погрузилась в тишину.

— К-как к-казн-н-ен? — заикаясь, спросил боцман.

С капитаном он провел в небе не меньше двух десятков лет. Пережил многие рейды, вылазки в степи и даже пару пиратских осад. И еще ни в одной жизненной ситуации он не был так потрясен, как в этот момент.

Дарнас насчитывал не так уж и много Великих Героев — Орун был одним из них. Столпы, на которых стояла военная сила страны. И вот так вот просто казнить одного из них — пошатнуть боевую силу Дарнаса в преддверии войны…

— Пишут, что Орун взял ученика, — капитан вытер пот со лба. — и был казнен за его прошлые грехи.

— Что?

— Проклятые законы! — капитан швырнул письмо на стол и грязно выругался. –Орун взял на себя грехи ученика и сам лег под меч Императора!

Боцман отшатнулся и, прислонившись спиной к стене, сполз по ней вниз. Обхватив голову руками, он невидящим взглядом смотрел на красный ковер, устилавший пол каюты.

Война между такими Империями как Ласкан и Дарнас была масштабней всего, что потрясало Семь Империй за последние несколько эпох.

И, в такой момент, когда чаши весов постоянно склонялись то в одну, то в другую сторону, один из Великих Героев погиб.

Погиб, по собственной глупости.

— Проклятье! Кто ж так учеников-то выбирает! — боцман ударил кулаком о стену каюты. — Он ведь веками никого не брал. Сидел на своей Горе Ненастий и носу не показывал!

— Теперь показал и…

Грязное, достойное портовых грузчиков, ругательство капитана заглушил удар военного барабана. Один бой означал — немедленная готовность.

Капитан с боцманом переглянулись. Оба, едва не застряв в дверях, после чего боцман, разумеется, извенился перед капитаном, выскочили в тесный коридор. Взлетев по лестнице, оказавшись на верхней палубе, они посмотрели в сторону Ласканских степей.

— Когда это произошло, сэр капитан? — еле слышно задал вопрос боцман.

— День назад, — так же приглушенно ответил бывалый небесный волк.

— Тогда, — боцман стянул свою ветхую треуголку и тихонько произнес. — да помогут нам боги.

Вся линия горизонта, вплоть до края небес была закрыта разноцветной полосой. Сперва могло показаться, что это зарождается грозовой фронт, но стоило посмотреть через подзорную трубу, как полоса дробилась на множество точек.

И каждая эта точка, ощерившаяся пушками, боевое судно, на парусах которого были изображены, на фоне закатного солнца, два скрещенных пера, постепенно проверявшиеся в меч и копье — герб Ласкана.

Военный барабан ударил второй раз — боевая готовность.

— Вам надо на мостик, сэр капитан, — прерывисто, с придыханием, отчеканил боцман.

— Д-да, конечно, — так же, будто выныривая из глубин сознания, ответил капитан.

Пока он взбегал по лестнице на капитанский мостик, на верхнюю палубу уже высыпали солдаты и матросы. Многие из них, наоборот, сбегали вниз и становились к орудиям. Со скрипом открывались бойницы и выкатывались черненые стволы пушек.

— Всех чаек мне в пузо! — заревел капитан, сменив у штурвала рулевого. — К орудиям, сукины дети! Поднять паруса! Развернуться бортом по ветру! Отправить с посланием птиц во все форты!

Солдаты и матросы, обнажив оружие, встав у бортов корабля за выносные орудия, начали выцеливать из облаков вражеские суда.

— Сегодня все мы с вами, достопочтенные, отправимся к дому праотцов! Но мы выполним свой долг!

— Ату! — закричали сотни глоток.

Капитан, отщелкнув крышку на медальоне, посмотрел на маленький портрет. Молодая девушка держащая на руках дитя. Этот портрет ему прислали лишь неделей ранее — жена родила первенца.

Мальчика.

— За тебя, сынок, — прошептал капитан, а затем закричал во всю мощь легких. — Открыть клетки! Выпустить птиц!

В ту же секунд со стороны левого борта распахнулись кованные решетки клеток почтовых птиц. И десятки крылатых почтальонов бросились в рассыпную.

Полоса ласканского флота, к этому мгновению, уже превратилась в самое настоящее небесное цунами. Небо сотряс залп сотен орудий.

Капитан крутанул штурвал и маневренная каравелла избежала большей части ядер, выпущенных с передовой. Те же, что смогли долететь, исчезли во вспышках волшебного щита.

— Огонь, демоновы выпердыши! — ревел капитан. — Огонь, полюби вас исчадья бездны!

Десятки оружейных выстрелов сотрясли борт каравеллы. Пороховые облака потянулись к высокому небу. Капитан же крепко держал штурвал.

С мыслями о сыне и молодой жене, он направил судно прямо к вражеской линии. Он не сворачивал и даже не думал о побеге. Если они не смогут прикрыть улетающих почтовых птиц, то информация о вражеском флоте может прийти в столицу с запозданием.

Может на час, может на два — пока армада не столкнется с другим пограничным судном. Но даже это время может сыграть важную в роль в войне.

— Ради тебя, сынок, — прошептал капитан и нажал на педаль подачи энергии. Где-то в недрах судна вспыхнул ярким светом волшебный иероглиф. Каравелла сходу развивая высокую скорость, до треска в парусах и корме, рванула к противникам.

Сам же капитан, прикусив губу, надавил на потайной рельефный выступ у основания штурвала. Кристаллы-накопители тут же начали впитывать огромное количество силы. Такое, что не смогли удерживать внутри.

Судно мгновенно превратилось в живую бомбу.

— Горите в бездне, демоновы Ласканцы! — закричал капитан.

Когда до кораблей Ласкана оставалось всего несколько километров, из-под облаков вдруг вылетели три крылатые твари с наездниками.

Их вел за собой воин с короткой, рыжей бородой и такими же волосами. Укрытый доспехами, украшенными железными, крылатыми ящерицами, он разжал левую руку. На ладони вспыхнул магический иероглиф.

Яркий синий свет разлился над чернеющими облаками. Его глаза вдруг обернулись сверкающими кристаллами.

— Великий Герой Танигед, — прошептал капитан. Он повернулся к солдатам и матросам. Хотел им что-то сказать напоследок, но не успел.

За рыжеволосым наездником из черных небес сформировалась копия его руки. Только она была размером больше, чем две сотни метров.

Из центра гигантской ладони так же лился яркий, синий свет.

«Свист Могильного Ветра» исчез в сжавшемся облачном кулаке. Не вскрика, ни взрыва, ни щепок, ни капли крови. Когда рассеялась дымка, то от каравеллы не осталось ни единого следа.

А затем наездники, к которым присоединилось еще с десяток таких же летунов, бросились в погоню за почтовыми птицами.

Они поймали почти всех.

Почти…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 833**

Хаджар проснулся в уже знакомой ему обстановке. Только на этот раз в белых стенах лазарета он не встретил сестру эльфийского Короля.

Вместо этого рядом с ним сидел Безымянный из числа корпуса Стражей. Статный, но уже явно немолодой воин. Он приставил к кровати Хаджара тяжелый, ростовой боевой молот.

Если бы не особые чары, покрывавшие корпус Императорского артефакта, то его веса хватило бы, чтобы пробить пол лазарета и, скорее всего, долететь до самого фундамента.

Хаджар даже думать не хотел, сколько могла бы весить такая махина. Но и сам Страж был ей под стать. Плечистый, могучий, со столь же тяжелым, как и его молот, взглядом.

Седые волосы были затянуты в косы, а в бороду вплетены металлические фенечки.

Хаджар посмотрел на человека чуть внимательнее и вдруг почувствовал… нечто. Да, больше всего это походило на «нечто».

Нечто, чего Хаджар никогда ранее не испытывал. Это было сродни тому, как, будучи генералом Лунной армии, он бы, вооруженный до зубов, вдруг встал на границе с Балиумом. И при этом преспокойно ждал, когда выйдет посол этой страны и пообщается с ним за чаркой вина.

— Первые дни, после осознания Королевства, всегда даются тяжело, — голос у воина звучал так же, как звучит в кузне стук молотов о наковальню.

Хаджар посмотрел на воина еще раз. Даже несмотря на то, что тот сидел, выглядел настоящим гигантом. Странная броня, лишенная рукавов и наручей, обнажала громадные руки. Мышцы, по крепкой кожей, перекатывались валунами, а количество шрамов было таково, что могло показаться, что это и вовсе какой-то узор.

— Ты начинаешь ощущать чужие Королевства, — продолжил старик. — И, если не научишься скрывать свое собственное, то станешь первоочередной целью в любой битве.

После этих слов ощущение, будто Хаджар находиться на чьей-то границе, исчезло.

— Вы… Великий Герой Балигор, — догадался Хаджар. — Обладатель Истинного Королевства Молота. Вы брат жены Его Императорского Величества и…

— Изгнанник клана Вечной Горы, — Балигор не стал прятать самого уродливого шрама на своем левом плече. Такой же, какой появился и у Гэлхада когда он отрекся от своей семьи. — Возможно, у этого клана на роду написано терять своих младших сыновей…

Воспоминания постепенно возвращались к Хаджару. Он вспомнил, как вышел на подиум чтобы сразиться с Ларисом Диносом, угодившим в сеть очередного, скользкого плана Эйнена.

У них не было такого яда, чтобы отравить столь сильного адепта, как Ларис. Но при этом, имелся достаточно сильный, чтобы напугать последнего.

Так что, Динос сам того не подозревая, желая отомстить обидчикам, подкупил судей и подтасовал номера сражающихся. Именно это и было целью их, с Эйненом, плана.

Вот только Хаджар никак не думал, что его Учитель, Великий Мечник Ор…

Хаджар сглотнул и покачал головой…

Во время битвы, осознав Королевство Меча, он одолел Лариса. После чего последним, что он услышал, было известие о начале войны с Ласканом.

— Война! –Хаджар сдернул с себя одеяло и попытался соскочить на пол, как его остановила ладонь Балигора.

Легким толчком Великий Герой вернул Хаджара обратно на кровать.

— Похвальное рвение, Дархан, — произнес глава корпуса Стражей. — но куда пойдешь воевать? С кем?

— Я… я…

— Ты теперь, как и все мы, простой солдат. И пока не поступил новый приказ, будешь выполнять старый.

— И каков же был старый приказ? — сощурился Хаджар.

— В твоем случае — лежать и отдыхать, — пожал могучими плечами Балигор. –Его Императорское Величество погорячилось, когда разбило твое королевство. Такое никогда не проходит безвредно для адепта.

Хаджар что-то такое припоминал. Он понятия не имел, что сделал Морган, но в ту секунду ему показалось, будто сама смерть ударила ему под дых.

Чувство, которое, видят Вечерние Звезды, он больше не хотел испытывать.

— И вас отправили сюда… — Хаджар, тайком, начал прощупывать свое энергетическое тело.

Не считая легких повреждений, оно находилось в полном порядке. Зов, Черный Клинок и Дух-Кецаль были готовы в любой момент ворваться в реальность и принять участие в бою.

И, опять же, Хаджар понятия не имел каким образом, но Балигор смог ощутить действия Хаджара.

Великий Герой засмеялся. Звук, который издавала его глотка, больше походил на шум раздувающихся в кухне мехов.

— Ты силен, Хаджар Дархан, спору нет, — старик вытер выступившие слезы. –но не настолько, что сторожить тебя прислали одного из Великих Героев.

И это не звучало, как бахвальство. Скорее, как простая констатация факта того, насколько силен глава корпуса Стражей.

Один из легендарных воинов Империи Дарнас. И, на ряду с этим, один из самых могущественных. Помимо него таких было лишь несколько. А теперь, после гибели Оруна, и того меньше.

— Тогда зачем?

Взгляд Балигора, если такое вообще было возможным, потяжелел еще сильнее.

— Что ты знаешь о Королевствах, Дархан?

Хаджар только сейчас заметил, что Балигор не обращается к нему, как к «мальчику», «юноше» или «юному воину». Либо по имени, данному родителями, либо по имени, которое Хаджар заслужил себе сам.

Такая манера отражала некую степень уважения, которую Балигор открыто демонстрировал.

А учитывая, какие отношения сложились у Хаджара с корпусом Стражей, это было весьма и весьма не обычно.

— Учитель, — это слово далось Хаджару не легко. — рассказал мне только о том, что они делятся на четыре разных уровня. Баронства, Графство, Герцогство и Истинное Королевство.

— И больше ничего? — спросил Балигор.

— Больше ничего, — кивнул Хаджар.

Какое-то время они играли в гляделки. Хаджар, разумеется, отдавал себе отчет в том, насколько силен Балигор. Но в своей жизни он играл в такие игры и с более жуткими оппонентами, так что не позволил себе отвести взгляда.

Но хотелось.

— Орун, да примут его праотцы, правильно сделал, что не рассказал тебе большего, — произнес, наконец, Великий Герой Балигор. — Знание такого уровня могут навредить тому, кто к ним не готов… Что же, напомни мне в последствии рассказать тебе о Королевствах и их различиях.

— В последствии?

— Разумеется, — Балигор поднялся и легко, будто пушинку, поднял огромный молот. Он закинул его на плечо и отправился к выходу. — Поторопись, Хаджар Дархан. Всех воинов, которые обладают Королевством, собирают на совет Империи. Все же — война началась. Пора думать, как мы ответим на первый удар.

Хаджар непонимающе изогнул правую бровь.

\* \* \*

Над телом генерала Даригонского форта сидел на корточках мужчина с длинными, белыми волосами. За его спиной из длинных ножен торчали рукояти парных клинков-сабель.

Поднявшись, мужчина вдохнул воздух полной грудью и, ударив по ней кулаками, развел в разные стороны.

Все в округ пылало. Некогда величественный приграничный форт обратился лишь в пепел и угли.

Сожжённый дотла — сравненный с землей.

Горы тел, взваленные друг на друга, пылали синим огнем, а к небу поднимался густой, смрадный, черный дым.

Но именно его запах казался этому человеку лучшим ароматом.

— Чувствуешь, мама? — произнес мужчина. — Я отправляю души этих Дарнаских ублюдков к тебе, мама. Они лишь первые из тех, кого я пришлю.

Посмотрев вниз, мужчина ударом ноги раздробил голову некого прославленного генерала Фредерика Мансея.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 834**

Хаджар, в прошлый свой визит в Запретный Город не успел толком изучить огромный замок-дворец, обитель Императорского Рода. Благо, у него имелись на то веские причины. Ему пришлось принимать участие в предотвращении покушения на Его Императорское Величество, которое последний же и устроил.

Так что кроме лазарета, коридоров ведущих из него в сад, самого сада и бального зала Хаджар больше ничего и не видел. Если, разумеется, не считать «комнатушки», куда его увела принцесса Акена. Только это уже совсем другая история.

Сейчас же, идя за Великим Героем Балигором, порой уворачиваясь от гигантского молота, Хаджар смог рассмотреть убранство замка. Не потому, что ему было крайне интересно, просто он хотел отвлечься от мыслей о падении форта Даригон.

С этим местом у Хаджара были связано несколько тяжелых воспоминаний. Вернее не столько с ним, сколько со степями Ласкана, на границе которых находилось ныне разрушенное укрепление.

— Впечатляет, неправда ли?

— Что? — словно очнулся Хаджар. Затем, оглянувшись, спохватился и кивнул. — Впечатляет.

Все вокруг было пропитано временем и пахло чем-то древним и невероятно могущественным. Каждый гобелен, каждая картина, все это было пропитано прошлым.

В движениях кистей художников прошлого были слышны звуки древних войн, в которых погряз Дарнас. Империя, задолго до рождения Хаджара, сражалась за свое право жить под солнцем. Это были века, когда Семь Империй едва не превратились в шесть.

Гобелены, как и картины, в основном изображали битвы прошлого. Героические сражения, в которых гибли одни гении, а на их костях к славе поднимались уже другие.

— Не люблю это место, — внезапно произнес Балигор. — вместо того, что чествовать живых, здесь отдают дань уважения падшим. Все равно как постоянно жить в склепе. На фоне этого неудивительно, что в Дарнасе больше думают о прошлом, нежели о будущем.

Хаджар посмотрел на могучего воина, который сражался за Дарнас уже в те времена, когда Лидус был не больше союза нескольких городов.

Наверное, у главы корпуса Стражей имелись свои мотивы для таких слов. Как солдат, Хаджар прекрасно понимал суть этих гобеленов и картин.

Это была не дань мертвым, а напоминание живым. Становись сильнее, держи своих врагов на острие клинка и только тогда по твоим костям не поднимается тот, кто последует этим нехитрым советом.

— Почти пришли, — Балигор свернул за слишком реалистичной горгульей.

Настолько, что её вид едва было не заставил Хаджара обнажить Черный Клинок. Собственно, стоило ему подумать о том, чтобы отразить возможное нападение, как вокруг — на камнях, на древних гобеленах и картинах мгновенно появились глубокие разрезы.

Многие оказались смертельны для древних произведений искусства. Под штормом силы и невидимых, но могучих ударов меча, устояло лишь каменное изваяние мифического монстра.

— Неплохой способ выйти из положения, — хмыкнул, почесывая бороду, Балигор. — Может мне и самому стоило так поступить.

— Я…

— Не хотел, — Великий Герой закончил за Хаджара. — Первое время тебе придется учиться как контролировать свое Королевство. Точно так же, как каждый правитель учится управлять своим государством.

Хаджар огляделся. Все, на расстоянии в пятнадцать шагов, было покрыто шрамами, оставленными ударами меча. Не оставалось никаких сомнений, что если бы здесь, в данный момент, оказались Рыцари Духа или, даже, Повелители Начальной стадии, то от них не осталось бы и следа.

Вот так вот просто — одним лишь желанием обнажить клинок, Хаджар теперь мог забрать жизнь у Повелителя.

— Правильно, Хаджар Дархан. Вот это — действительно правильно.

Хаджар поднял недоумевающий взгляд на Балигора. Тот, не отводя глаз, вглядывался куда-то внутрь вверенного ему адепта.

— Остерегайся своей силы, Хадажр Дархан, — Балигор выглядел даже серьезней, чем прежде. Хотя и до этого старик не давал повода усомниться в своих намерениях. — Королевства — мало кому доступный уровень просветления на пути владения оружием. И от того они изучены лишь поверхностно.

Хаджар немного заторможено кивнул.

— Пока тебе стоить знать следующее, — Балигор сжал плечо Хаджара так сильно, что тот стиснул зубы от вспышки боли. — Баронство дает тебе власть над территорией в пятнадцать шагов вокруг тебя. Любой объект в этих границах — частичка твоей силы. И, собрав все эти частички воедино, ты сможешь нанести удар, который будет вдвое сильнее, чем без Королевства.

— А как же то, что внутри Королевства…

— Рассматривай врагов, попавших в твое Королевство, как интервентов, — в который раз перебил Балигор. Видимо он не в первый раз сталкивался с теми, кто едва обрел Королевство. — Если они слабы — ты уничтожишь их одним своим присутствием. Если равны тебе по силам — то сможешь немного ослабить. Если же немного сильнее, то ослабнешь ты сам.

— А если сильнее, но намного?

— Тогда произойдет то же самое, что Его Императорское Величество недавно тебе продемонстрировал.

Хаджар в очередной раз вспомнил с какой легкостью Император Морган разрушил его Королевство. А еще то, к каким последствиям это привело.

— Так, все, — тряхнул сединой Балигор. — теперь мы точно опоздали. После твоей выходки, Хаджар Дархан, на корпус Стражей и так смотрят криво, а теперь еще и его глава опаздывает на совет Империи.

Перед тем, как разжать ладонь, Балигор сдавил плечо Хаджара особенно сильно. Только крепкая воля и тренировки на Горе Ненастий, позволили Хаджару устоять на ногах и рухнуть прямо на месте.

Заслужив уважительное фырканье Великого Героя, Хаджар продолжил следовать за стариком… Хотя, если честно, назвать таким образом седовласого воина язык не поворачивался.

— «Значит, мои отношения со Стражами все еще в прежних границах», –отметил про себя Хаджар.

Возможно, Балигор все это время не демонстрировал никакой враждебности только из-за того, что не рассматривал Хаджара, как угрозу. А может, он был в курсе интриги Его Императорского Величества. Иначе как еще объяснить тот факт, что на самом опасном мероприятии года самого главного телохранителя Моргана даже близко не присутствовало.

Или присутствовало, и, даже, намного ближе, чем мог подумать Хаджар. Ведь, удивительно, но на прием проникли лишь те убийцы, которых «нанял"(чужими, разумеется, руками) непосредственно Император. А вот настоящих, Ласканких головорезов так и не появилось…

Проклятые интриги!

— Сэр! — отсалютовали двое стражей, охранявших невысокие, скрытые под массивным каменным козырьком, двери.

Хаджар сперва не понял, почему стоявшие на посту стражи были лишь Рыцарями Духа начальной стадии. Но стоило Балигору кивком ответить на салюты и открыть створки, как все стало на свои места.

Изнутри помещения по Хадажру ударило таким комком силы, что, не обладай он Королевством, которое мгновенно укрыло его крепким щитом, то, скорее всего, упал бы без чувств.

На нагруднике каждого из стражей вспыхнули золотом защитные амулеты. В конце коридора, уже алым светом, засветились десятки волшебных талисманов, развешенных у витражей.

Но даже их магии оказалось не достаточно и красивые, разноцветные стекла, слегка задрожали.

— Генерал Балигор Стойкий, — прозвучал знакомый, командный, пропитанный силой и властью голос. — Вы немного задержались.

Балигор, с грохотом опуская рядом с собой тяжелый молот, опустился на одно колено.

Прижав латный кулак к сердцу, он склонил голову.

— Прошу простить меня, мой генерал.

Хаджар, повторяя жест Великого Героя, отметил про себя, что, как и Орун, Балигор, от чего-то, называет Моргана именно «генералом», а не «императором».

И, может Хаджар и не знал истории Дарнаса, но, что-то подсказывало ему, в этом тоже кроется какая-то жуткая, смертельно-опасная тайна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 835**

Помещение оказалось весьма просторным. Достаточным, чтобы за столом из редкой, крепчайшей, сравнимой с артефактной сталью, древесиной поместилось почти полсотни людей.

До этого момента Хаджар, как и большинство жителей Дарнаса, полагал, что людей, обладавших Королевством, не наберется и пары десятков, но, видимо, угроза выживанию затавила выбраться из своих нор многих «забыты» личностей.

Помимо тех, кого Хаджар даже по песням бардов и слухов узнать не мог, были и весьма знакомые лица.

Например главы аристократических домов: Брустр Динос, который, внешне, постарел на несколько лет. Рядом с ним, что удивительно, сидела его жена.

Удивительно потому, что на этот совет нельзя было прийти в качестве чьего-то спутника. Приглашали сюда только в том случае, если человек обладал Королевством. И теперь, когда Хаджар не только «знал», но и «осознавал» силу этой ступени владения, он понимал, почему пропускали не по показателю ступени Развития, а именно — Владения.

Если даже один Король Рыцарь Духа мог уничтожить с десяток Повелителей, то какой смысл звать сюда последних.

Получается, что в клане Хищных Клинков имелся вовсе не один обладатель Королевства, а сразу двое.

Помимо Диносов, пришел и глава дома Вечной Горы. Как всегда — в безрукавке, машинально поигрывая огромными, крепкими мышцами, сидя не на стуле, на скамье, над всеми возвышался Данахэд.

Рядом с гигантом сидел еще один великан — чуть поменьше ростом и уже в плечах. И с волосами не побитыми сединой. В нем легко угадывался старший сын Данахэда — Бромхэд. Его имя напоминало Хаджару о наемнике Броме, так что он заочно испытывал некую настороженность к старшему наследнику Вечной Горы.

Стоило Хаджару приземлится в конце стола, как он тут же отметил на себе недовольный взгляд гиганта. Стоило надеяться, что это было связано не с Галахэдом, а тем, что рядом с Хаджаром уселся Балигор.

Видимо, какого-то особого порядка в местах за столом не имелось.

Помимо Брустра и Данахэда, здесь обнаружились и Агвар Марнил со старшей сестрой Доры, а так же Сальм Тарез. Последний, так же, заявился со своим старшим сыном, обучавшимся, вместе с Хаджаром, в школе «Святого Неба».

Настоящее имя, а не псевдоним, по которому к нему обращалось и под которым знало большинство населения, на самом деле был — «Имир». Почему Тарезы его так тщательно скрывали — Хаджар не знал. Орун же, рассказавший об этом, так и не поделился секретом…

Кроме названных лиц, Хаджар, среди полусотни мужчин и женщин, узнал еще парочку. К примеру — сильнейшего ученика школы «Святого Неба» — адепта с именем «под старину» — Пьяный Лист.

Говорящими именами у людей не было принято называть еще с эпохи, предшествующей истории Горшечника. Но, как и везде, исключения находились всегда.

Помимо Пьяного Листа, украдкой потягивающего из горлянка что-то очень хмельное, Хаджар обнаружил и Сильша Салума.

Рядом со старшим наследником клана Ядовитого Плюща, сидел, как можно было бы предположить, вовсе не его отец. Барабаня пальцами по столу, слегка нервно выглядел Наставник Харон у которого и обучался Сильш.

Хаджар, исключительно внешне, узнал еще нескольких учеников из числа адептов школы «Святого Неба». Так же он приметил парочку лиц, которых видел при окончании третьего Испытания на турнире.

А еще, ему не составило труда, определить брата Акены. И не потому, что наследник Императорского трона Дарнаса метал в сторону Хаджара полные ярости взгляды (хотя не без этого), а потому, что это был тот самый юноша, что вышел из леса Озера Грез с наибольшим количеством трофеев.

Только в тот раз он был одет в какие-то шкуры, а теперь щеголял дорогущим нарядом, цену которого просто неприлично называть в приличном обществе.

— Проклятье, — прошипел Хаджар.

Он попытался придвинуть стул к столу, но вместо этого едва не выдрал себе клок волос. По какой-то чудной причине, после того как он осознал Королевство и отвалялся в лазарете, они выросли до ненормальной длинны и теперь опускались почти ниже пояса.

Затянув их в крепкий хвост и связав синим шнуром, Хаджар решил проблему лишь ненадолго.

Чем бы его не лечили придворные лекари, они явно сочли необязательным разобраться с побочными эффектами зелий.

— Генерал Декой Шувер, — видимо совет только-только начался, потому как поднялся человек, известный всему Дарнасу, как самый опасный человек Империи.

Любой оппозиционер, вместо Князя Демонов, пугал своих детей именно генералом Шувером. Единственный из генералов, кто даже в самое мирное время не сидел без дела.

Он заведовал Тайной Канцелярией. Организацией, которая в мирное время вылавливала всех недовольных и занималось сбором дани (именно из Тайной Канцелярии в Лидус был направлен наместник и легион «зеленых плащей») и вычислением вражеских шпионов.

И именно последняя обязанность позволяло Тайной Канцелярии наводить ужас даже на самых законопослушных граждан.

Хаджар, прежде, за исключением жизни в Лидуса, никогда с ними не сталкивался по той простой причине, что клятв школы «Святого Неба» хватало, чтобы обеспечить ученикам иммунитет от внутренних расследований.

В ныне наступившем военном положении Тайная Канцелярия обеспечивала все ту же борьбу со шпионами, а еще сбор внешних разведывательных данных.

И, как знал Хаджар, любой военный совет всегда начинался именно с донесения военной разведки.

Так что, по сути, совет, созванный Его Императорским Величеством, от тех, что устраивались в Лунной Армии, отличался лишь масштабом и размахом.

Суть оставалась прежней.

Сухой, с острыми чертами лица и пронзительными глазами, несмотря на скупость конституции, он обладал просто невероятным внушением силы и могущества.

И даже морщины, давно уже избороздившее его лицо, нисколько не старили главного разведчика страны.

— Мой Император, — кивнул от Моргану. — По последним донесениям прошлым днем армия Ласкана продвинулась внутрь страны на три тысячи километров.

Над столом повисла гнетущая тишина. Даже учитывая масштабы Дарнаса, для которой три тысячи километров расстояние, сравнимое с тем, какое человек проходит до уборной в своем же доме, все равно озвученные цифры напрягали.

Продвинуться внутрь империи это не просто прогуляться маршем по удобным дорогам с твердым покрытием.

Нет, это бесконечные битвы с гарнизонными, пограничными формированиями големов, столкновение с ловушками в виде масштабных чар и заклинаний.

Три тысячи километров за два дня, учитывая выше озвученное, это настоящее безумие.

— Гарнизоны вообще мышей не ловят! — стукнул кулаком по столу Данахэд. Несмотря на то, что древесина стола была крепче Сверкающий Алмазов, она все равно захрустела, а сам стол дрогнул. Теперь Хаджар понимал, почему фурнитура была выточена именно из этого материала… — Три тысячи километров за два дня! Что там все — разжирели за мирные века?! Сколько наших людей погибло, старый друг?

Надо же, у Декоя имелись друзья причем в лице главного великана Империи? Удивительно, да и только.

— Из числа военных — почти двести сорок тысячи, — разумеется, никакие бумаги генералу Повелителю не требовались. Все данные, благодаря абсолютной памяти, он помнил и без них. — Из числа мирных — почти полтора миллиона. Число раненных озвучить в общем докладе не вижу смысла… Да и, кстати, поставки зерна сократятся на четверть процента.

— Учитывая наполненность хранилищ, — отозвался мужчина в лиловых одеждах. — Дарнас, даже потеряв десять процентов полей, сможет пережить восемь голодных лет.

— Наполненность, — скривился Данахэд. — Прочисти уши, Аршан! Миллион людей в первые же дни войны! И это только первый открывшийся фронт! Да, к демонам, кого они туда притащили, раз такое количество жертв?

— Спасибо, старый друг, что даешь мне хоть что-то сказать, — слегка сощурился Декой, а Данахэд тут же в извинительном, примиряющем жесте, поднял ладони. — На юго восточном-фронте сражаются сразу два, из известных нам шести, Великих Героя, — среди людей пошли шепотки. Многие не знали, что в Ласкане теперь уже не четыре, а шесть Великих Героев. — Танигед Облачный. Бывший пират. Безымянный начальной стадии. Обладатель Истинного Королевства Облака.

— Еще один Великий Герой маг, — вздохнул Наставник Макин, которого Хаджар не сразу и заметил.

— А так же, — продолжил генерал Шувер. — Дерек Степной. Сын одного мелко-земельного барона из числа Ласканских степняков. Прозвище получил за поголовное истребление Ласканских степных орков.

Хаджару показалось, что у него земля ушла из-под ног. Дышать стало сразу тяжелее…

— Обладает фанатичной ненавистью к Дарнасу. Одна из темных лошадок этой войны. Если раньше он сражался при помощи сабель, то теперь владеет парными мечами. Обладает Истинным Королевством Парного Меча.

Люди нервно зашептались, а Хаджар смотрел на свои руки. Вместо шрамов, покрывавших кожу, он видел кровь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 836**

— Истинное Королевство Парного Меча?! — пока Хаджар находился в прострации, на ноги вскочил Брустр Динос. — Как такое вообще возможно?! Даже Орун, да примут этого ублюдка праотцы, так и не смог достичь Истинного Королевства Парного Меча! Откуда такие способности у сынка какого-то замшелого барона?!

— Вы, глава дома Хищного Клинка, сомневаетесь в моих словах? — вновь сощурился глава Тайной Канцелярии.

— В ваших, генерал Декой — нисколько. Я сомневаюсь в разуме тех, кто добыл вам эти сведения.

Император Морган впервые, с начала совета, проявил хоть какую-то заинтересованность в происходящем. Во всяком случае, он перестал вглядываться внутрь собственных мыслей и повернулся к докладчику.

— Личности моих источников находятся под высочайшем грифом секретности, –отчеканил генерал. — И…

— И все мы знаем, генерал Шувер, — перебил главу Тайной Канцелярии сам Император. — что они так же надежны, как и вы. Но, вынужден согласиться с главой Хищных Клинков — Истинное Королевство Парного Меча это не те слова, которыми можно разбрасываться по поводу и без. Если вы хотели дать понять нашем совету, что война идет на полное уничтожение — вы справились с задачей.

— Мой Император, — поклонился Декой. — надеюсь следующих слов будет достаточно — все мы видим, что среди нас нет генерала Фредерика Мансея. Для многих, — глава Тайной Канцелярии бросил быстрый взгляд в сторону Балигора. — уже не секрет, что генерал Мансея, да примут его праотцы, пал вместе со своим фортом Даригон.

Народ опять начал переглядываться. Судя по шепоткам, которые, все же, донеслись сквозь гул собственных мыслей до Хаджара, генерал Мансея обладал Королевством ступени Графство, что уже считалось выдающимся достижением.

— Так вот сам форт, как и генерал, были уничтожены одним единственным человеком — Дереком Степным. И, если мы с вами говорим про юго-восточный фронт, то именно Дерек Степной и Танигед Облачный являются нашей главной угрозой.

— Что является главной угрозой, генерал Шувер, определит генералитет, –проворчал статный мужчина средних лет. На его груди блестел медальон ясно дающий понять, что говоривший обладал высочайшем положением, вторым после Императора, среди генералов.

— Нисколько не собирался отбирать ваш хлеб, — процедил Шувер, после чего, отчеканив: — Мой Император, доклад окончен, — уселся на место.

Хаджар некоторое время отчаянно пытался убедить себя в том, что глава Тайной Канцелярии говорил о каком-то другом Дереке. Что все это какое-то нелепое совпадение. Что все не так, как есть на самом деле…

Но, чем больше он размышлял над услышанным, тем явственнее понимал, что все подобные уговоры не более, чем самообман.

Каким бы образом Дерек, тот самый Дерек, не обрел силы, но именно он уничтожил, в одиночку, Даригон. И именно он, вместе с Танигедом Облачным, ведет войска по юго-восточному фронту.

Перед мысленным взором Хаджара всплыла подробная карта Империи. Настолько подробная, насколько позволяли современные знания.

На ней все еще сохранялось большое количество «белых» пятен, но общие границы и направления были указаны и проложены.

Генерал Шувер, закончив доклад, разложил на столе уменьшенную копию карты с увеличенным масштабом. На ней стрелками был обозначен маршрут движения войск Дерека и Танигеда. И, Высокое Небо, они двигались вовсе не в сторону столицы.

Они шли, через юго-восток, к реке Пятиглавого Змея. Реке, которая пересекая большую часть Империи, ближе всего подбиралась к северным королевствам.

Откуда?! Откуда Дерек мог знать о родине Хаджара?! Откуда такая внезапная сила?!

Ответов на эти вопросы не было.

— Спасибо за доклад, генерал Шувер, — поблагодарил Император, а затем взял указку и провел по линии продвижения армии. — Какой интересный маршрут.

— Скорее, если позволите, — вновь взял слово тот же мужчина. — какой-то нелепый. Юго-восточный фронт всегда был нашим самым опасным и уязвимым направлением. Огромное количество горных хребтов, лесов, различных монстров и диких племен на земле. Постоянные штормовые фронты и те же монстры в небе. Плюс аномалии. Все это делает это направление почти непроходимым для противника, но и для нас — практически полностью, за исключением естественных природных преград, незащищенным.

— Спасибо, генерал-лейтенант Царий, — с легким недовольством ответил Император. — мы, разумеется, этого не знали.

— Прошу простить, — тут же поклонился один из главных «боевых» генералов страны. Чем-то он нравился Хаджару и даже внушал доверие.

— Значит, они идут не к столице, — протянул Морган. — Ваше мнение, достопочтенные?

Первым поднял руку все тот же генерал Шувер. Приняв из рук Императора указку, он начал водить по руслам рек.

— Возможно, они хотят отсечь притоки Пятиглавого Змея. За несколько лет, без притоков, река обмелеет и в северо западной части Империи начнется голод.

Еще до того, как некий Аршан успел взять слово, указку у главы Тайной Канцелярии забрал Император.

— Если бы они собирались заморить нас голодом, генерал Шувер, то не стали бы определять это первоочередной задачей. И уж точно не били бы этому направлению таким мощным кулаком. При затяжной войне так не делают.

Генерал Шувер, который, как теперь понял Хаджар, был намного, причем даже — очень, младше Императора произнес слова извинений и сел на место.

— Еще?

Что было совсем уж неожиданно, с места поднялся Сальм Тарез.

— Ваше Императорское Величество, я, как и мой сын, новички на подобного рода советах и…

— Ближе к делу глава дома Тарез. Каждое ваше слово — новый километр нашей земли под ногами Ласканцев, — спокойно, но с нажимом, произнес Император.

— Прошу прощения, — кивнул Сальм и принял указку. Ею он обвел одно из белых пятен на карте. — В этом регионе, по сведениям моего дома, находится аномалия.

— Это мы видим, Тарез, — сквозь сжатые зубы процедил Данахэд.

— Рад, что ты, глава Вечной Горы, вместе с сыном, не потерял и зрение, –походя, легко парировал выпад Сальм. Каких сил стоило сдержаться Данахэду, наверное никто кроме него самого не знал. — В этой аномалии находится артефакт из древней усыпальницы, — тут Сальм осекся и огляделся. –позволите говорить открыто, Мой Император.

То, как Сальм это произнес, звучало настолько «намекающе», что сомнений не оставалось.

— Кто не принес клятвы о неразглашении, самое время это сделать, –буквально скомандовал Морган.

Несколько человек, включая все еще несколько заторможенного Хаджара, тут же порезали руки и произнесли нужные слова.

— Там находится гробницы вельможи из Страны Драконов, мой Император, –закончил Сальм.

Тут началось уж нечто совсем невероятное.

Кто-то недоумевающе смотрел на соседей, другие отштанулись от карты, как смертный от огня. Большинство же просто устало вздохнули.

— Спокойно! — слова Императора, пропитанные его силой и властью, тут же уняли начинающийся ропот. — То, откуда у вас информация о Стране Драконов и её усыпальницах, мы поговорим позже, глава Дома Тарез. Сейчас ответьте мне — что там находится и могут ли знать об этом Ласканцы.

— Откуда мне известно — нет никакой тайны, — пожал плечами Сальм. — Мы дом торговцев, а торговля не знает границ, мой Император. Свиток с информацией о усыпальнице мне бартером, еще несколько веков назад, отдал один видный коллекционер из Ласкана.

— Это могла быть дезинфомрация! — мгновенно среагировал генерал Шувер.

— Могла быть, — среагировал Тарез. — Но мы, торговцы, знаем как узнать правду нам говорят или нет.

— Проверить коллекционера, — распорядился Император.

— Прошу прощения, — вновь склонился Сальем. — Но проверять нечего. Под пытками и сам коллекционер и вся его семья, скончались. Для подтверждения их личностей у нас остались лишь именные медальоны.

— Значит проверить медальоны, — Императора нисколько не удивила новость о пытках Тарезов. — Что в усыпальнице, Сальм?

Впервые Морган перешел на имена, а не полные титулы.

— Несколько Божественных артефактов.

И опять шепоток.

Казалось бы — война Империй это игра с большими ставками. Но Божественные артефакты, как раз-таки, и являлись одной из самых крупных ставок в игре.

— Хорошо, — кивнул ничуть не встревоженный Морган. — Генерал Шувер, проработайте это направление. Завтрашним рассветом жду полного доклада.

— Да, мой Император.

— Какие еще идеи?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 837**

— У меня есть что сказать, мой Император, — твердо и уверенно, насколько мог, учитывая то, как пошатнула его новость о Дереке, сказал Хаджар.

— Для тех кто не знает — один из новых членов нашего совета — Хаджар Дархан. Обладатель Королевства Меча ступени Баронства. Ученик ныне покойного Великого Героя Оруна.

Знали, судя по всему, все. Но даже на таких, самых срочных и экстренных собрания, имелся регламент, без которого любой совет превратился бы в простой базар.

Хаджар поднялся, обошел стол и принял указку из рук Императора. Он без страха посмотрел в глаза Моргана и, что удивительно, увидел в них вовсе не ненависть, а, скорее, сожаление.

Неужели Его Императорское Величество действительно сожалел о судьбе своего старого врага — Мечника Оруна? Хотя, почему нет, со смертью Учителя Хаджара, Империя Дарнас лишилась одного из своих главных козырей.

Причина беспокойства на совете крылась еще и в том, что теперь у Ласкана имелось шесть Великих Героев, а у Дарнаса только четыре.

Кстати, кроме Балигора, никого из них, включая ректора школы «Святого Неба» почему-то не присутствовало.

— Могу предположить, мой Император, что они действительно двигаются к притокам Пятиглавого Змея…

— Спасибо за поддержку, Дархан, — перебил Хаджара генерал Шувер. — Но на этом совете не принято дважды озвучивать одну и ту же версию. Если ты хотел обратить на себя внимание, то выбрал не лучшее для этого время.

— … но не по той причине, что озвучил достопочтенный глава Тайной Канцелярии, — Хаджар не стал вступать в словесную перепалку и просто проигнорировал слова Декоя. Тому это, кстати, не то чтобы не понравилось.

— Не томи, Дархан, — процедил Данахэд.

Видимо, как и на любом совете, здесь были те, кто любил слушать и те, кто предпочитал говорить. Великан Вечной Горы явно относился к последним.

— Если пройти дальше по Пятиглавому Змею, — Хаджар провел указкой прямо к северным королевствам. — то они окажутся на пороге Северных Королевств. Стоит им пересечь западные пределы Моря Песков, как откроются двери в Королевства Балиум и Лидус и…

— Баронства, — поправил Хаджара Император. — Теперь это полноправные баронства Империи Дарнас, мечник Дархан. Что, по сути, учитывая прощение ваших грехов, делает вас, мечник Дархан, баронетом. Может и мелкий, но, все же, дворянский титул. Можете потребовать у казначеев прилагающееся к званию содержанию.

— Так значит ты, мальчишка, просто боишься за свою родину?! — Данахэд вновь ударил ладонью по столу.

— Как и все здесь присутствующие, — все же огрызнулся Хаджар. — И, говоря про Северные Корол… Баронства, я вовсе не хочу, чтобы туда отправили целый фронт. Нет, просто предупреждаю, что, возможно, Дереку известно о древней пещере, которая находится в горах баронства Лидус.

— Хватит играть в загадки, мечник, — поторопил, что совсем неожиданно, Наставник Макин. — Говорите прямым текстом.

— В этой пещере находится Древо Жизни, — закончил Хаджар.

Он понятия не имел, откуда Дерек может знать про Древо Жизни и, каким образом, он может найти надежно сокрытую пещеру. Но, почему-то, Хаджар был готов жизнь положить на то, что Дерек отправился именно на поиски этого создания.

Увы, подобной уверенности не испытывали остальные участники совета.

Все, без исключения, даже Великий Герой Балигор попросту подняла Хаджара на смех. Один лишь Император сохранял невозмутимое выражение лица.

Хаджар, в принципе не ожидая иной реакции, попросту вытащил нож и, при всех, порезав ладонь произнес слова клятвы.

Единственная причина, по которой он еще несколько минут назад не превратился в золотой факел это то, что его спасло решение Императора принять сделку по сердцу Ана’Бри.

Иначе, Хаджар бы нарушил принесенную с Элейн клятву «никогда, не при каких обстоятельствах, никаким образом не давать понять, что в Королевстве Лидус существует Древо Жизни».

Вот только теперь такого Королевства не существовало. Одно слово, всего одно слово и вся клятва больше не имела никакого смысла.

Что же, возможно сказывалось общение с Эйненом, а может и бесконечные интриги Хельмера, Повелителя Ночных Кошмаров.

— Проклятье… — этот вздох эхом играл в стенах зала.

— Прошу всех принести клятву неразглашения, — произнес все так же не теряющий самообладания Император.

Хотя, учитывая, что все и так поклялись не распространяться об услышанной на совете информации, это, все же, была серьезная перестраховка.

— Значит в Баронстве существует Древо Жизни и вы, мечник Дархан, смогли встретиться с ним и при этом сохранить рассудок, — Его Императорское Величество Морган опустился на простой стул и подпер подбородок кулаком. –Если бы это было мирное время, я бы сам отдал приказ бардам сложить об этом песню.

Хаджар положил указку и остался стоять на месте. Так того, опять же, требовал регламент любого военного совета. Пока Император его не отпустит, он должен находиться поблизости и быть готовым ответить за свои слова.

— Прошу прощения, мой Император, — поднял руку никто иной, как Пьяный Лист. При этом говорил он так, будто только что выполз, после нескольких ночей запоя, из дешевого кабака. — Но в чем опасность Древа Жизни?

— В школе «Святого Неба» забыли научить своих адептов о том, что хорошо, а что — плохо? — не удержался от сарказма Данахэд, все дети которого учились в школе Талой Воды.

Пьяный Лист, сильнейший адепт «Святого Неба», даже бровью после услышанного и бровью не повел.

— Для тех, кто не обладает нужным знанием, — начал Император. Хаджар же был уверен, что и сам Данахэд не видит угрозы в Древе Жизни. — Расскажет глава клана Зеленого Молота.

С места поднялся Агвар — Король Эльфов.

На этот раз он предстал в облике старика, но не покрытого корой деревьев и волосы его больше не были мхом. Видимо облик Агвар мог менять так, как ему хотелось…

— Из листьев Древа Жизни можно приготовить отвар, более известный, как отвар Вечной Жизни.

Молчание в зале означало только одно — народ не особо впечатлился услышанным.

— Адепт, который выпьет этот отвар, по преданиям, получит настолько крепкое физическое и энергетическое тела, что убить его сможет лишь Бессмертный. Сам же он, при этом, в отличии от Бессмертных, не будет скован законами Неба и Земли.

Хаджар, за спиной которого произносились страшные слова, уже не в первый раз убедился в том, что жизнь действительно обожала иронию.

Когда-то давно, разве что не в прошлой жизни, он встретил Древо Жизни. Затем он встретил Дерека. И, дав тому ложную причину жить, создал монстра, который теперь отправился на его родину, чтобы получить силу уничтожить весь Дарнас.

— Сперва Древо Жизни, теперь Бессмертные, — вздохнул Данахэд и скрестил могучие руки на не менее могучей груди. — Сегодня что, день оживших материнских сказок?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 838**

— Избавь меня от своих лекций Хашим, — отмахнулся Данахэд. — Вы сидели в своих степях и носу не показывали. А стоило начаться Турниру, как что ты, что секта Последнего Дня приехали в столицу. А как же ваши слова о том, что мы здесь забыли о настоящем пути развития и погрязли в мирском?

— Когда приходит угроза мирянам, мы, те кто живет ради пути развития, всегда придем на помощь, — поклонился Хашим, а вместе с ним и остальные семеро сектантов.

Хаджар лишь однажды имел дело с сектой — сектой Черных Врат. И, учитывая события тех времен, был настроен к сектантам весьма настороженно.

Они не воевали, не занимались политикой, почти не торговали. Жили в своем замкнутом мирке и посвящали себя исключительно пути развития.

А весь боевой опыт, который получали их последователи-ученики, заключался во множестве внутренних турнирах, турнирах между другими сектами, в том числе и иностранными, а еще вылазками в дикую природу.

Иными словами, просто более замкнутые структуры, нежели школы боевых искусств.

— Что же, — Император, сомкнув пальцы домиком, положил на них подбородок и посмотрел на карту. — У нас есть открытый юго-восточный фронт, который необходимо защищать. Царий, отправь туда шестой и пятый легионы.

— При всем уважении, — с места поднялся генерал-лейтенант. — Но ни пятый, ни шестой легион, не смогут остановить Танигеда Облачного и Дерека Степного. Думаю, пришло время посылать птиц к нашим Героям.

— Птицы подождут, — приказным тоном Морган пресек любую попытку спора. –Весьма сомневаюсь, что Танигед и Дерек будут сколько-нибудь долго находится на линии фронта.

— Как прикажете, мой Императора, — кивнул Царий и, развернувшись на каблуках, скрылся за дверь. В этот момент полы его одежд поднимались крыльями гордой, хищной птицы.

— При всем уважении, — с места поднялся глава Тайной Канцелярии. –Генерайл-лейтенант Царий был прав — против двух Великих Героев легионы, без поддержки наших Героев, не устоят.

— Совершенно верно, — судя по взгляду Моргана, он уже начал немного уставать от спорщиков. — Не устоят.

— Тогда…

— Не устоят потому, что Танигед и Дерек отправятся либо в усыпальницу дракона, о которой нам рассказал глава дома Тарез. Либо к Древу Жизни на родине мечника Дархана. А, что еще более вероятно, они начали интервенцию именно сейчас не совсем из-за смерти Великого Героя Оруна.

Присутствующие за столом обратились в слух.

— Возможно какое-то природное явление. Может быть что-то связанное со движением звезд, но, голову даю на отсечение, гробница дракона и Древо Жизни имеют какое-то отношение друг к другу. Уж слишком близко они расположены.

На самом деле, для смертных, расстояние между гробницей дракона и Древом Жизни было просто небывалым. Да и для любого адепта, не имевшего в своем распоряжении небесного судна, оно оставалось гигантским. С судном –попросту — большим.

Но для Хозяина Небес, вступившего в полную силу, оно не превышало несколько часов лета. Драконы, по рассказам Травеса, да будет его перерождение спокойным и счастливым, могли преодолевать воистину немыслимые расстояния.

— А это значит, то Танигед и Дерек, возможно, отправятся сперва в гробницу, а затем продолжат путь к Древу Жизни.

— Мы может отправить легионы в баронства Балиум и Лидус, — отчеканил один из генералов ниже рангом, чем Царий.

— Не имеет смысла, — отклонил Император. — Это лишь один из уколов, который Ласкан наметил для нас. Открыт пока лишь первый фронт. Скоро появятся и новые угрозы. И, — Морган повернулся к главе Тайной Канцелярии. — наши собственные выстрелы в Ласкан уже намечены?

— Снаряды уже в полете, мой Император, — ответил с поклоном генерал Шувер.

Хаджар, все еще стоявший около стола, нисколько не сомневался, что в противовес планам Ласкана, Дарнас так же обладал и своими козырями.

Он понятия не имел, в чем они заключались, просто не подвергал сомнению факт их наличия. Война. Которую каждой стороны готовили на протяжении веков, не могла ограничиться простым противостоянием флота и армии.

— Но что мы будем с Гробницей и Древом Жизни? — спросил кто-то за столом.

Император широко улыбнулся и кинул быстрый взгляд на Хаджар. Тот от этого, непроизвольно, содрогнулся.

— Кажется, ответ лежит на поверхности, — пожал плечами Морган. — Мы отправим группу упреждения.

— В каком формате, мой Император? — вновь поклонился генерал Шувер. — Мне отправить птиц к Героям?

— О, не беспокойтесь, генерал, Тайная Канцелярия не будет в этом задействована. Как и Героя. Вам, как и им, я найду лучшее применение. Что же касается Гробницы, то нам потребуется лишь небольшой, хорошо укомплектованный, быстрый отряд, который уже имел опыт с подобного рода местами. К тому же, в случае провала, этот отряд должен суметь перебраться к Древу Жизни, которое еще и отыскать надо.

С каждом словом, Хаджар лишь убеждался в своих подозрениях. Когда же Император, поворачиваясь к нему, поднялся с места, сомнений уже не оставалось.

— Мечник Дархан, вместе с учениками школы «Святого Неба» в пустошах вы отыскали гробницу Декатера, умудрились пробудить орду демонов ото сна, которая исчезла при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Это так?

— Так, мой Император, — поклонился Хаджар.

— Сможете ли вы отыскать Гробницу вельможи Страны Драконов и забрать оттуда то, если честно — даже не зна, что именно.

Все внутри Хаджара требовало сказать — нет. Отправиться в место, которое считалось куда более гиблым, нежели Гора Ненастий. Отправиться, чтобы играть в догонялки одновременно со смертью и сразу с двумя Великими Героями Ласкана.

Более самоубийственного задания сложно было придумать.

Но, стоило перед внутренним взором Хаджара появиться горам Да’Кхасси и умирающему от душевных ран Дереку, как тот сразу ответил:

— Да.

— Тогда соберите отряд, мечник Дархан. Именно вас я назначаю ответственным за вылазку в Гробницу. Кто знает, возможно именно от вас будет зависеть ход этой войны

Хаджар отсалютовал и уже развернулся в сторону выхода, как с места так же поднялся Сальм Тарез.

— Мой Император. Никто, лучше моего сына, не знает той местности. Он провел многие годы в изучении полученных нам сведений. Прошу включить его в отряд.

Вместе с отцом поднялся и старший наследник дома Тарез — Имир. Статный, красивый, в чем-то похожий на Лариса Диноса.

Разумеется не внешними данными, а какими-то деталями, которые создавали общее внешнее впечатление.

Император недолго думал над просьбой главы дома Тарез и, уже скоро, кивнул головой:

— Разрешаю.

Имир, произнеся слова благодарности и заверений в том, что не подведет Императора, отправился следом за Хаджаром. Но и не этом еще было не все.

Теперь поднялся с места уже сам Великий Герой, глава корпуса стражей, Балигор Стойкий.

— Мой генерал. Прошу отправить с отрядом мечника Дархана моего человека.

— С какой целью?

— В качестве боевой помощи, а так же лучшего ума всего корпуса Стражей.

Если в Гробнице отряд столкнутся с проблемой, которую нельзя решить голой силой, мой человек окажет незаменимую поддержку.

— Разрешаю, — без особых раздумий согласился Морган. — А теперь продолжим…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 839**

— Мечник Дархан, — еще до того, как Хаджар успел выйти в сад, его окликнул никто иной, как Имир. — Постой, мечник Дархан.

Хаджар, мысленно помассировав виски, замедлил шаг, но не стал останавливаться. В итоге уже из самого выхода из замка, но Имир все же смог его догнать.

— Нам надо кое-что обсудить, — начал Имир. Голос у него, под стать богато украшенным ножнам длинного, узкого меча, звучал богато и будто даже сверкал.

Если голос вообще мог «сверкать»…

— И что вы хотите обсудить, старший наследник дома Тарезов?

— Для начала — просто Карейн, — Имир протянул руку и представился одним из множества своих псевдонимов.

Но, даже такой поворот событий можно было считать чем-то из ряда вон выходящим. Хаджар, скорее машинально, нежели по собственному желанию, ответил на жест.

— Вот и славно, — улыбнулся Карейн. Было в его улыбке что-то такое, что давало понять отчего вторым, после почившего Лариса, сердцеедом считался именно старший наследник дома Тарез. — Я слышал о том, какие у вас, мечник Дархан, сложились…

— Можно просто — Хаджар.

Карейн вновь улыбнулся.

— Какие у тебя, Хаджар, — поправился он. — Сложились отношения с аристократией и…

— И какие же у меня сложились отношения?

Уже второй раз подряд Хаджар позволял себе перебивать старшего наследника одного из крупнейших аристократических домов Империи. В другой ситуации за подобное поведение немедленно последовала бы заслуженная кара.

Но, кажется, Имир не предавал этому ровно никакого значения.

— Для начала — глава Хищных Клинков уже успел прилюдно принести клятву, что отправит тебя к праотцам, — ну хоть какие-то хорошие новости… — К тому же тебе не чествуют и в доме Вечной Горы. Зеленый Молот вообще питает к тебе лютую, пусть и тихую, ненависть. Гераны чураются и всячески пытаются показать, что никогда тебя не поддержат. Ядовитый Плющ, с недавнего времени, пустил такой же слух. А те, кто остались, просто не собираются вмешиваться, но на них тоже можешь не рассчитывать.

Хаджар слегка изогнул бровь.

— Ты не упомянул свой дом — дом Тарезов.

Имир улыбнулся даже шире, чем прежде.

— Несмотря на это, — он похлопал свои богатые ножны, внутри которых лежал Императорский Клинок. — мы дом торговцев. Мы ищем там, где больше выгоды и заключаем соглашения с теми, кто нам эту выгоду принесет.

— И что — со мной выгодно?

— Время покажет, –пожал плечами Имир. — А пока что нам вместе предстоит пережить не самое простое приключение. Смерть всегда будет рядом. И я хотел, чтобы ты знал, что несмотря ни на что, пока мы не завершим наш поход — ты всегда можешь рассчитывать на мой меч.

Что же, наверное, это было настолько честно, насколько только мог себе позволить сын одного из самых скользких людей Империи.

Хаджару не требовалось слишком много времени, чтобы обдумать услышанное.

Тепрь уже первым протянув руку, он произнес:

— А мой меч — с тобой.

— Рад это слышать, Хаджар, — Карейн ответил на жест, а затем повернулся к замку-дворцу. — у меня есть еще несколько тем, которые я хотел обсудить с отцом. Так что — где и когда собираемся?

Хаджар открыл было рот, чтобы ответить, но внезапно понял, что понятия не имеет, что ему сказать. Император не дал никаких строгих инструкций. Он даже картой не поделился.

Имир, вдруг, засмеялся.

— Брось, Хаджар. Я просто шучу. Когда генерал Шувер с его людьми подготовят все детали нашего похода, они найдут тебя.

— И как же они най… ах ну да, точно.

— Именно так, — кивнул все еще улыбающийся Имир. — Ну ладно, оставляю тебя. До встречи, Хаджар. Надеюсь — мы выживем.

Помахав рукой, будто не старший наследник, а простой знакомый адепт, старший наследник Тарезов отправился обратно в замок-дворец.

За все время непродолжительного разговора, Имир ни разу не проявил враждебности или неискренности. Наобот, он открыто дал понять, что поддерживает Хаджара до тех пор, пока это не станет убыточно.

Так же он дал понять, что, по большому счету, на самого Хадажра ему плевать и он просто хочет выжить. Эдакий открытый рубаха-парень, который рубит с плеча и не думает о последствия.

Образ, который никак не вязался с сыном Сальма Тареза… и еще больше он не вязался с человеком, внутри карих глаз которого плескались мириады алых огоньков.

Огоньков, которые Хаджар уже прежде видел.

\* \* \*

Хаджар стоял в том самом темном переулке, где чуть больше месяца назад у него состоялась беседа с одним демоном. Эмиссаром Князя Демонов.

Удивительно — всего месяц прошел с тех, а событий будто на несколько лет.

— Хельмер, — позвал Хаджар. — Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров. Я знаю, ты слышишь меня. Нам нужно поговорить. Хель…

— Дорогуша, ты бы знал от чего меня отвлекаешь.

Из стены, укрытой темной тенью, как из двери вышел Хельмер. Все та же горящая сфера в руках, все та же широкополая шляпа, закрывавшая пол лица. Только плащ на этот раз он перебросил через плечо, а тело демона прикрывала лишь тонкая, шелковая накидка.

— Не каждый день, в лучше борделе Империи Чавери устраивают скидки, –печально вздохнул Хельмер. — А ты чего такой напряженный, Хаджи? Хочешь с собой тебя возьму? Обратно, не обессудь, не доставлю. Но, глядишь, войну переживешь.

Последние слова демон произнес уже без всякой напускной дурашливости. Он был серьезен настолько, насколько мог быть серьезным древний демон — один из сильнейших среди подчиненных Князя Демонов.

Тот, кто одним махом уничтожил целую орду себе подобных тварей.

Порой Хаджар забывал насколько (!) могущественным был Повелитель Ночных Кошмаров…

— Я ведь, по условиям сделки, должен узнать в чем состоит тайна дома Тарезов.

— Да чего уж там, — вновь, наигранно дурашливо, отмахнулся Хельмер. –почахнут Тарезы в войне, ну и славно. Пол долга тебе спишу, а оставшуюся половину как-нибудь потом спрошу. Не переживай.

— Что-то ты слишком прикипел ко мне, Хельмер.

— Не буду скрывать, Хаджи, — развел руками Хельмер. — интересно с тобой. Столько всякого дерьма сыплется на твою голову, а ты все цветами благоухаешь после ливня из фекалий. Вот и думаю, что надо посмотреть, что с тобой будет дальше. Глядишь и мне как-нибудь в плюс выйдет. Никогда ведь не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.

— Польщен, — скривился Хаджар. — А теперь по существу — ты знал про Дерека.

— Дерека? — переспросил демон. — Какого еще Дер… А! Вспомнил! Того паренька, что ты в горах Да’Кхасси решил «спасит». Ну, слышал, да, что он, кажется, косит всех на право и на лево. Настоящий маньяк. С таким в темном переулке, ну, как этот лучше не встречаться. Надеюсь, что совестью обладает и бордели руши…

— Хельмер! — перебил демона Хадажр. — Откуда у него такая сила?!

И вновь, так же резко, как и в прошлый раз, демон обрел свой истинный, серьезный облик. Облик, от которого у многих адептов сердце бы от страха остановилось.

— А с этим вопросом ты не ко мне, потомок Врага, — тяжело произнес Хельмер. — Я ведь говорил, что я не всеведущий.

— А к кому?

— Ко мне, — прозвучало у него за спиной.

Тьма в переулке рассеялась под потоками золотого света. Хельмер скривился и отошел в последний уцелевший уголок тьмы.

Хаджар обернулся. В метре от его лица, размахивая крылышками, зависла миниатюрное существо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 840**

Фрея выглядела так же, как и в последний раз, когда Хаджар её видел. Произошло это несколько лет назад на водопаде в горах Да’Кхасси.

Как тогда, так и сейчас, фея имела неподдающуюся сравнению внешность. Просто потому, что, являясь почти небожителем, она обладала красотой, с которой не могла бы сравниться ни одна земная красавица.

Но при этом вся её прелесть умещалась в размер, не превышавший мужского мизинца. В этом маленьком тельце, излучающим яркий, золотой свет, содержалось еще и невероятное количество энергии.

Хаджар нисколько не сомневался, что если бы здесь сейчас находился Мастер-Дракон, которого пригласил Император Морган и которого Хаджар уже давно не видел, то Фрее, даже не обнажая её миниатюрной шпаги, было бы достаточно щелкнуть пальцами, чтобы уничтожить Дракона.

Одно лишь её присутствие в реальности… нисколько не влияло на потоки Реки Мира. Может это была особенность всего народа фей, являющихся частью расы Фейри, а может просто какая-то специальная техника, но Хаджар никаким образом не ощущал на себе мощь Фреи.

— Это ты дала Дереку силу? — прищурился Хаджар.

— Смотри-ка, а парень смекает, — захохотал стоявший в тени Хаджара демон.

— Замолчи, чудовище, — прошипела Фрея. Несмотря на свою, в прямом смысле слова, красоту, она умела выглядеть пугающей. — Я терплю тебя здесь лишь потому, что ты недавно оказал услугу моим хозяевам.

— Хозяева… — слегка мечтательно протянул Хельмер. — Как у собачки, что ли? А на команду «голос» откликаешься? Или уже забыла, что ты здесь вовсе не из-за своих хозяев, а потому что я приставил тебя к этому балбесу.

Фрея слегка приобнажила шпагу. Во внешнем мире ничего не изменилось, но у Хаджара возникло чувство, что если она полностью вытащит оружие из ножен –Даанатан исчезнет. Не будет не взрыва, ни вихря энергии, нет, сила окажется настолько неудержима, что столица попросту исчезнет в Реке Мира.

Так сказать — утонет в ней.

И это, что странно, нисколько не пугало. Хотя… разве может напугать муравья падающий тому на голову метеорит? Муравей слишком маленький, а метеорит слишком велик, скорее всего первый даже не сможет разглядеть последнего.

Так же и Хаджар — видел, но не мог познать пределы силы Фреи.

Как, в общем-то, и любого Бессмертного, коих он встречал уже в количестве трех штук.

— Мой долг тебе выплачен — я присматриваю за этим вонючим двуногим, –Хаджар и не думал оскорбляться. Только хотел заметить, что и у Фреи две ноги, но вовремя поймал себя за язык. — Убирайся обратно в свою тьму, демон!

— Для тебя, Фрея — мудрейший эмиссар Князя Демонов, — то, каким тоном проговорил это Хельмер не оставляло сомнений в том, что он произнес полный титул.

— Для меня ты не более чем, — внезапно, чего никак не ожидал Хаджар, Фрея перевела на него свой взгляд и осеклась. Но не так, будто поймала себя за язык, а словно её что-то остановило.

Что-то, куда было куда более могущественным, нежели сама золотая фея.

Демон за спиной Хаджара засмеялся. И если кто-то будет винить Дархана за хоровод мурашек, пробежавшихся по его спине, то этот человек явно никогда не слышал смеха демона, звучавшего за собственным плечом.

— Оставляю вас ворковать, мои голубки, — голос Хельмера начал постепенно исчезать. — Не торопись звать меня Хаджи, в следующий раз я могу расценить это как услугу.

Хаджар поежился. Он уже не первый раз действительно сам звал Повелителя Ночных Кошмаров. Пока что ему везло и демон не выставлял ценника за свои появления. Но кто знает, с каким настроением эмиссар Князя Демонов может заявиться в следующий раз.

Вскоре ощущение, что за спиной находится жуткий монстр, исчезло.

Фрея и Хаджар остались один на один. Правда от этого легче не становилось. В какой-то мере Хаджар и вовсе ощущал куда больше угрозы от одной из Фейри, чем от Хельмера.

Пока Хаджар был нужен демону, тот вряд ли что-то предпримет против своей «инвестиции», что и позволяло Хаджару до определенных границ чувствовать себя свободно в отношении Повелителя Ночных Кошмаров.

— Как она умерла? — спросила внезапно Фрея. — Как умерла Ана’Бри?

Хаджар не сразу понял, о чем его спрашивают, а затем потратил секунду на то, чтобы подумать, как лучше всего ответить.

В итоге он решил сказать правду.

— Хельмер отдал мне щепку из посоха Пепла.

Видимо это ночь была какой-то особенной, потому что, внезапно, Хаджар увидел весьма неожиданную эмоцию на лице Фреи. Это была смесь отвращения и… страха.

Без всяких сомнений, кем бы ни был этот волшебник со странным прозвищем «Пепел», он внушал страх даже такой сущности, как золотая фея.

— Мерзкий полукровка, — прошипела фея. — Старой Гвел стоило перерезать вместо пуповину горло этому мальчишке. Или же его отцу — лучше запихнуть свой отросток в козу, чем в смертную женщину.

Хаджар понятия не имел, как эта информация может ему помочь, но на всякий случай зафиксировал тот факт, что Пепел являлся полукровкой.

Старые мифы и легенды, которые он собирал по обрывкам песен Бардов и менестрелей, рассказывали о полукровках народа Фейре. Но об их отличительных чертах — ничего.

— Ана’Бри была твоей подругой?

— Подругой, — фыркнула Фрея. Хлопая своими миниатюрными крылышками, неземной красоты и миниатюрного размера она, тем не менее, обладала абсолютно человеческими эмоциями. — Скорее врагом. Ана’Бри принадлежала к Зимнему Двору, а я — к Летнему. Мы сржалась на протяжении целых эпох, пока не пришли боги не положили конец нашей вражде.

Хаджар, понимая, что ему открылись обрывки истории, куда более древней, нежели корни первых людей, решил играть «ва-банк».

— А ты помнишь Врага?

Фрея дернулась как от удара кнута.

— Хочешь узнать о своем предке? И не удивляйся так, Хаджар Дархан. Любой, кто достаточно силен, способен узреть кармические узы, связывающие тебя и Черного Генерала. Этого хватает, чтобы определить как кровное, так и духовное родство.

Сперва Хаджар хотел только кивнуть в ответ на непонятное «кармические узы», но затем его будто молнией поразило.

— Кровные?

Фрея уже открыла было рот, а потом, вдруг рассмеялась. Звучно и громко. Так, что Хаджар испугался, как бы на звук не сбежались стражи, которое в этот поздний час буквально заполонили улицы столицы.

— Ты не знал? Великие Духи! Ты действительно не знал! Не знал, что носишь в себе не только осколок души этого монстра, но и часть его крови?!

Хаджар сделал шаг назад и уперся спиной в стену. Получается, что родственники его матери, о которых даже отец — Король Хавер, мало что знал…

— Великие Духи, теперь я понимаю, почему Хельмер так тобой заинтересован. Ты, Хаджар Дархан, ходячая загадка.

— Но у Врага не было детей!

Фрея опять засмеялась.

— Орк ведь рассказал тебе их историю о Черном Генерале? Поразмышляй над ней о досуге.

— Но…

Фрея, показывая, что не собирается отвечать на вопросы, связанные с Врагом, перебила Хаджара.

— Я пришла сюда, чтобы предупредить тебя и восстановить равновесие. Знание, за знание. Дерек, ныне известный, как Дерек Степной, получил Наследие из рук жрецов Бога Войны.

Если бы Хаджар уже не подозревал, что обиженный и разозленный послушник храма Бога Войны Дергера наделил Дерека силой, то, скорее всего, под тяжестью новостей, просто уселся бы на землю.

— Так я и думал…

— Думал он… Лучше надо было думать, когда этого мальчишку в живых оставлял! Впрочем, дела смертных меня не касаются. Я восстановила равновесие и теперь моя совесть чиста.

— Восстановила равновесие? — тут же поднял взгляд Хаджар. — И это называется — восстановить равновесие?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 841**

— Повтори-ка еще раз! — Гэлхад ударил чаркой о стол, а затем, машинально, схватил его рукой, чтобы вибрации не разрушили стол. Этого администраторы рестораны «Камень Солнца» уже не пережили бы. Они и так были не особо рады, хотя виду не показывали, что им пришлось второй раз принимать у себя компанию аристократов. — Значит вместо того, чтобы отправляться на фронт, мы пойдем рыться в кустиках?! Мой праотцы… мои бывшие праотцы плюнули бы мне в лицо!

Может Гэлхад лишь бравировал, а может действительно отречение от семьи далось ему легче, чем ожидалось. Во всяком случае он не перестал носить безрукавку и с гордостью демонстрировал шрам, оставшийся после отречения на его плече.

— В целом, это не так уж плохо…

— От тебя, Динос, я другого и не ожидал, — Великан опрокинул в себя очередную чарку браги. Пил он так, что устыдил бы любого солдата.

— Возьми свои слова обратно, безродная шавка! — Том поднялся на ноги и приобнажил клинок.

— А ты попробуй их в меня затолкать! — Гэлхад положил руку на секиру.

— Если вы оба не успокоитесь, то можете отправлять хоть на фронт, хоть в задницу к эльфу, — прошипела Анис, а затем смущенно добавила. — прости, Дора, я просто…

Бывшая старшая наследница Зеленого Молота и эльфийка по-совместительству лишь отмахнулась.

— Я уже давно, как и большинство моего народа, привыкли к таким присказкам, — легко ответила она.

От Хаджара же не укрылось то, как дернулся Эйнен в сторону лежащего рядом, Зачарованного Артефакта, шеста-копья. Откуда такое оружие у Островитянина, Хаджар не знал, но подозревал, что пока сам тратил Очки Славы на продвижение по Башне Сокровищ, Эйнен это самое Сокровище просто пошел и выкупил.

Белую зависть по отношению к другу, как и положено любому здравомыслящему адепту, Хаджар, конечно же, испытывал.

— А что с этими двумя достопочтенными? — Анис, весьма манерно, отрезала немного мяса и отправила вилкой в рот.

Хаджар же, только понюхав приготовленный поварами «Камня Сердца», стейк из мяса Глиняного Кабана (разумеется, он был никаким не глиняным, просто умел «сливаться» с землей), тут же отказался от своей порции в пользу бездонного Гэлхада.

После мяса Оруна этот, с позволения, «стейк» выглядел ничуть не вкуснее мусорных помоев. Разумеется, если бы Хаджар сейчас находился на фронте, то с удовольствием слопал и такой.

В мирное же время…

Вот уже второй час он потягивал всю ту же чарку браги. Даже не вина, а простой, дешевой, браги. В дорогущем ресторане такой не оказалось и администраторам пришлось посылать курьера. Где, в итоге, он добыл «солдатское пойло» Хаджар не знал, да ему, по большому счету, было плевать.

— Карейн Тарез…

— Его новый псевдоним? — переспросила Анис.

Хаджар пожал плечами. Всем в столице, без исключения, было известно, что старший наследник клана Тарез использовал псевдонимы.

Многим — даже его настоящее имя. Но никто, кто не хотел стать смертельным врагов Карейна, никогда не смел называть его по имени.

— И член корпуса Стража.

— Телохранитель Императора? — Том, развалившись на подушках, потягивал кальян. Дарнас был много культурной и многонациональной Империей.

Так что в Даанатане можно было встретить элементы всех народностей его населявших. При желании, заплатив огромное количество денег, Хаджар мог даже заказать национальное Лидусское блюдо — грибной суп. Но если на родине он почти ничего не стоил, то в Даанатане…

— Шпион? — коротко предположил Эйнен. Его ладонь лежала на бедре Доры. Порой на идиллию нашедших себя влюбленных с агонией угасающей ярости поглядывал Том, но почти никогда не реагировал.

Толи переболел, толи понял, что даже если вернется на круги своя, то от партии потерявшей влияние Доры Марнил, которую ему прежде сватали, он ничего не выиграет.

Хотя, скорее всего, просто — повзрослел.

— Скорее всего, — согласился Хаджар. — Великий Герой Балигор не проявлял ко мне никакой враждебности…

— Если бы проявлял, — громогласно хмыкнул Гэлхад. — ты бы здесь не сидел.

— Вполне вероятно, — не стал спорить Хаджар. — так вот — враждебности он не проявлял, но… вряд ли согласился бы отправить группу людей, о которых понятия не имеет…

— Обо мне имеет, — поднял, вновь перебивая, чарку все тот же Гэлхад. –Толковый он…

Великан замолчал, когда Анис строго положила свою миниатюрную ладошку на его неимоверное предплечье. Как вообще можно было «строго положить ладонь», Хаджар увидел впервые.

— … на секретное задание от самого Императора, — договорил, наконец, Хаджар. — Так что, если вкратце, я в таком же неведении, как и…

В который раз Хаджару не дали договорить. На этот раз его речь прервал характерный свист, следом за которым все пятеро адептов, включая самого Хаджара, вскочили на ноги и обнажили оружие. Благо администрация поместила их в комнату с повышенной защитой, так что их ауры не разнесли половину ресторана.

В то же время Хаджар, на пути к месту встречи, успел потренироваться с Королевством (чем изрядно напугал прохожих и даже побеседовал со стражниками), так что справился с тем, чтобы непроизвольно его не призвать.

— Да что же такое-то! — в сердцах, развевая Черный Клинок, опустился на подушки Хаджар.

В столе, между многочисленными блюдами, горлянками, пиалами, чарками, чайниками и бутылками, слегка дрожала хищного вида стрела с ярким, белым оперением.

К её древку, простой войлочной веревкой, был прикручен пергаментный свиток.

— Чья-то неуместная шутка, — Эйнен уже потянулся к стреле, но его перехватила за руку Дора.

— Такую стрелу не стоит трогать тому, кому она не предназначена, –пояснила свои действия эльфийка. — Такие стрелы присылает только Тайная Канцелярия. Используют вместо посыльных, показывая, что всегда знают где вы находитесь и чем заняты.

На несколько мгновений в помещении повисла тишина. Все же «тайников» боялись почти все, кто был хоть как-то связан с незаконной деятельность. А с таким н разу не соприкасался разве только нерожденный.

— Прочитай уже, — чуть нервно поторопил Том.

Хаджар не без труда (что крайне удивительно) выдернул стрелу из столешницы, развязал тесемки на пергаменте и вчитался в написанное. Затем вчитался еще раз. Затем еще раз, чтобы убедиться в том, что глаза его не подводят, а затем отложил письмо в сторону.

— Ну что там?

— Не томи, варвар.

— Дархан, ты меня напрягаешь. Мы поедем на козлах и овцах?

— Полетим на плоту?

— Поплывем на настоящей воде.

— Ничего плохо в этом не вижу.

— Ой, помолчи, земноводное.

— Сухопутные крысы.

Хаджар с удивлением посмотрел на Эйнена. Тот факт, что островитянин вступил в словесную перепалку с Томом Диносом, говорило о многом. И, как минимум, о том, что Эйнен рассматривал Диноса если не как друга, то достойного союзника.

Надо же — а еще недавно все здесь присутствующие были готовы глотки друг другу в живую перегрызть.

Удивительно, как жизнь может изменить отношение адептов друг к другу…

— Полетим, — ответил Хаджар. Он свернул пергамент и убрал в пространственное кольцо. — на каравелле — «Перья Грифона». До границы с регионом Карнак’Хакс. Потом спустимся и сквозь джунгли на своих двоих.

— На своих двоих по джунглям Карнака?! — хором грохнули все, за исключением Эйнена, адепты.

— Таковы указания Императора и генерала Шувера. Все необходимое снаряжение и дополнительные инструкции мы получим от капитана «Перьев Грифона».

— А может мы, лучше, получим от него ядром себе в рожу?! — на этот раз Гэлхад не удержался и все же разбил. Благо, что не стол, а только чарку. Он сжал её так сильно, что осколки брызнули в разные стороны.

— Ты боишься джунглей? — спросил «удивленный» Эйнен.

Островитян вообще, наверное, в душе плясал от радости. Джунгли — его родня стихия.

— Я ничего не боюсь, феолетовоглазый, — огрызнулся Гэлхад. — Ничего, кроме Карнака. Да всех здесь сидящих, кроме вас двоих, с детства им пугали.

— Говорят, там живут люди-демоны, — подтвердила Анис.

— И твари, по сравнению с которыми самые жуткие монстры Горы Ненастий –как ручные котята, — добавил Том Динос.

— А еще там, после войн древности, остались аномалии, способные уничтожить Безымянного! — вздрогнула и тут же отпила немного вина Дора.

— В эти места, Хаджар, — Анис нервно теребила тесемки на ножнах. –последняя экспедиция, состоящая из сорока Повелителей, двух Безымянных и одного Великого Героя, отправилась еще до рождения моего прадеда.

— И как успехи?

— Никак… на вторую неделю от них перестали прилетать почтовые птицы… все сгинули без следа.

Хаджар посмотрел на стрелу Тайной Канцелярии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 842**

В темной лаборатории, среди множества склянок, колбочек, чайников и прочих атрибутов магии и алхимии, сидел уставший адепт. Когда на его лицо падал свет от танцующих в камине языков пламени, то становились видны глубокие морщины, поседевшие волосы, среди которых порой обнаруживались фиолетовые пряди.

За спиной адепта, облокотившегося на собственные руки и в данный момент спящего, находилась черная сфера. Созданная из непонятного, переливающегося и будто живого материала, она служила темницей сгустку фиолетовой света.

Темницей потому, что с различными временными интервалами, сгусток бился о её стенки. Сфера же отвечала на это рябью, будто на самом деле состояла из воды.

— Всего один ингредиент, — вздохнул Макин. — Всего один ингредиент и пилюля Ста Голосов была бы уже в моих руках.

Уже несколько веков Макин постепенно создавал пилюлю Ста Голосов. Алхимический реагент, который не знал бы себе равных не только в Империи Дарнас, но и во всем регионе Страны Драконов и её семи вассалов. А это территории, которые не дано было обойти даже Безымянному адепту — срока жизни бы не хватило.

Пилюля была сложна в приготовлении. Пожалуй, сложнее всего, что когда-либо появлялось в руках человека или лапах дракона.

Её рецепт, по сути не такой и ужасающий, Макин нашел благодаря чистой случайности. В заброшенном, оставшемся с каких-то тайных времен, храме бога.

Упав мальчишкой, босоногим побирушкой с больной матерью и вечно голодными младшими братьями и сестрами в деревне смертных крестьян, в простую расщелину и оказавшись калекой, Макин уже счел себя покойником.

Если ему было суждено выбраться, то если не раны, его прикончил бы голод. И тогда Макин начал молиться. Молиться всем, чьи имена только мог вспомнить.

И, может чудо, а может еще какое событие, но внезапно Макин провалился еще глубже — в спрятанной под застывшей глиной, которую он разбил при падении, подземный лаз.

Выбора не оставалось — Макин по нему пополз. И, какого же было его удивление, когда он обнаружил себя в древнем храме.

Так началось его, одного из лучших магов и алхимиков Империи Дарнас, восхождение.

Но всегда, сквозь тысячи лет развития, его самой большой тайной оставался рецепт пилюли Ста Голосов. Используя древнее, сложное заклинание, требующее многих реагентов и силы, он извлекал из души адепта полученное им Имя.

И в этом имени содержалась вся суть души адепта, весь его путь развития, вся основа его духа и основа его внешней и внутренней энергии.

Неудивительно, что в большинстве случаев, после процедуры извлечения, адепт попросту погибал. Бывали особо сильные и стойкие, которые умудрялись лучше. Но их ждала участь безумного смертного калеки и не более.

За века опытов и изыскания, Макин смог собрать девяносто девять, подходящих для пилюли, сильных имен. Он оказался так близко… буквально на пороге создания пилюли, которая могла даровать ему знание, стоящее на ступень выше, чем Королевство.

Даже сейчас, обладая Истинным Королевством Магии, будучи равным по силе Великим Героям, Макин продолжал скрывать свою силу.

Еще не пришло время, говорил он себя.

Позже, убеждал он себя.

Тот злополучный вечер в Запретном Городе чуть не испортил все его планы.

Для завершения создания пилюли ему требовалось уникальное имя. Имя того, кто обладает небывалым потенциалом внутренней энергии, но при этом не имеет ни капли энергии внешней.

Представить такого однобокого адепта уже само по себе — большая глупость. Встретить же… за века, Макин так и не встретил ни одного.

Пока в школу «Святого Неба» не заявился один варвар. Мечник из далекого региона. Мечник, который не имел ни капли внешней энергии…

Макин решил дать мечнику время — ведь, чем сильнее была его внутренняя энергия, тем сильнее получилась бы пилюля. Шло время, мечник, при незримой поддержке Макина, становился сильнее.

Но, когда пришел час собрать плоды своих стараний, Макин вдруг понял, что мечник ускользнул из его рук.

Проклятый Запретный Город! Макину пришлось раскрыть часть своих сил, что привлекло внимание Тайной Канцелярии.

Затворник Макин, Слабак Макин, Хилый Макин, как его только не называли за глазами. И никто не ожидал от него Королевства уровня Герцогство. Ведь пятнадцать веков никто, кроме Ректора, не и близко не подобрался даже к Королевству-Баронству в отрасли магии.

А здесь — Герцогство.

Сославшись на неотложный эксперимент, Макин закрылся в своей лаборатории. Но близилась война и, отправившись на Совет Империи, Макин надеялся собственными руками забрать Хаджара Дархана и его имя.

Проклятый Император!

Он увел законную добычу Макина прямо у того из-под носа.

Проклятый Император…

— Всего один ингредиент, — бормотал себе под нос Макин.

Может он сходил с ума. Может уже сошел.

Так или иначе, он завершит пилюлю Ста Голосов. Он станет сильнейшим! Таким, перед которым не устоят и Драконы. Таким, который не будет слышать по ночам как плачет умершая от болезней мать и…

Макин вздрогнул.

Он еще не сошел с ума.

Нет-нет.

Не сегодня.

Не сейчас.

Не сейчас…

Не сейчас….

Не сейчас….

— Мастер?

Макин поднял взгляд. Во тьме он обнаружил силуэт.

— И опять с провалом, — вздохнул Макин и, откупорив склянку, залил в себя очередной стимулятор.

Сколько он еще сможет продержаться на них? Большая часть сил уходила на поддержание Сферы Глади Черной Реки — невероятного защитного заклинания, на которое, пожалуй, не был способен даже ректор «Святого Неба.» Ах, если бы кто-то только знал…

— Никто не мог предугадать, что его отправят в Карнак’Хакс, — ответила тень. — И то, что он откроет в себе Королевство Меча — тоже.

У Макина не было сил злиться.

У него не было сил, даже чтобы думать.

Может он действительно сошел с ума?

— От тебя, за все эти годы, не было ничего, кроме новостей об очередном провале. Я начинаю сомневаться, что ты вообще стоишь моего времени.

— При всем уважении, Мастер, но без меня вам будет куда сложнее заполучить Хаджара.

— Смелость? Откуда она в тебе после стольких лет?

Тень ответила молчанием.

Макин опрокинул внутрь еще один стимулятор.

— Ты летишь с ним? — спросил он у тени.

— Разумеется.

Макин кивнул и отправил склянку в пространственный артефакт. Бедность, в которой он родился, вырос и долгое время жил, приучила мага к почти маниакальной бережливости.

— Если ты не справишься и в этот раз, то тебя будет ждать участь куда страшнее смерти. В этом можешь не сомневаться.

— На этот раз я вас не подведу.

Тень исчезла, а Макин, дрожащими, покрытыми струпьями, которые на людях он скрывал при помощи магии пальцами открыл крышку медальона. Тот всегда висел у него на груди — около самого сердца.

Фиолетовыми, блестящими глазами, он посмотрел на миниатюрные портрет.

— Совсем скоро, — прошептал он. По его щеке, оставляя маслянистый след, скатилась фиолетовая слеза. — Совсем скоро у меня хватит сил. Я обещаю. Обещаю… Обещаю…. Обещаю….

Но не сегодня…

\* \* \*

Закинув за спину походный мешок (не все могло уместиться в пространственное кольцо, так что туда, при длительном походе, убирали только самое ценное или необходимое) Хаджар занес ногу над трапом «Перьев Грифона».

Со вздохом, окинув прощальным взглядом раскинувшийся у подножия небесного порта Даанатан, Хаджар, все же, сделал этот роковой шаг.

Его мучило чувство дежавю, а также терзали сомнения, но, все же, он первым поднялся на борт судна, которое должно было отвести его к очередному приключению.

И, кто знает, сможет ли и на этот раз Хаджар уцелеть и вернуться с победой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 843**

Полет на «Перьях Грифона» почти ничем не отличался от опыта, полученного Хаджаром во время путешествия на «Крыльях Рух». Так что первые несколько дней их спокойного путешествия он, находясь на носу корабля, практически касаясь ногами облаков, Хаджар пребывал в глубокой медитации.

Он постигал границы возможностей своего королевства и пытался понять, каков способ перейти на следующий уровень Королевства.

Увидев мощь Истинного Королевства Меча Оруна, Хаджар не собирался засиживаться в пределах своего Баронства. Да и информация о том, что Дерек овладел Истинным Королевством Парного Меча лишь подстегивала Хаджара в его изысканиях.

Дерек…

Кулаки Хаджара, даже несмотря на то, что сознанием он находился далеко от реальности, сжались до белых костяшек.

Вынырнув из медитации, так и не коснувшись даже края того, что называлось Королевством уровня Баронства, Хаджар невольно коснулся перьев в своих волосах.

Степной Клык, его жена полукровка и маленький ребенок… Сумели ли они спастись от пламя мести Дерека или и их жизни тяжким грузом лягут на сердце Хаджара.

Слишком много существа, по его вине, раньше времени отправились к праотцам.

— Я думал, вы будете старше.

Рядом, опираясь на ванты так, будто это был не простой трос, а надежная, крепкая стена, стоял низкорослый, коренастый мужчина.

Если бы, благодаря тому же Степному Клыку, Хаджар не знал, что гномы выглядят иначе, то счел бы говорившего за представителя подгорной расы.

— Капитан Некст, — склонил голову Хаджар.

— Почтен, достопочтенный адепт, — слегка ошарашенно ответил капитан.

Хаджар же слишком поздно спохватился, но это можно было списать на недавние душевные потрясения. Он привык к тому, что постоянно обращался в кругах населения, где даже Повелитель Начальной стадии не считался таким уж впечатляющим достижением.

Теперь же, на борту мало чем примечательной военной каравеллы, он оказался в совершенно другом, без тени преувеличения, мире.

Простые матросы находились на грани становления истинными адептами боевых искусств. Рядовые — Небесные Солдаты начальной стадии. Офицерский состав –вплоть до развитой. Сам же капитан — Рыцарь Духа начальной стадии.

И, при прочих равных, они с Хаджаром находились бы в равных условиях. Но Капитан Некст командовал отдельно взятым пограничным судном, а Хаджар, согласно письму Тайной Канцелярии отвечал за отряд, состоящий сплошь из Рыцарей Духа от начальной до пиковой, которая даже в столице, для простого населения, находилась на около облачных высотах.

Каким образом Анис, которая до того, как Хаджар ушел на Гору Ненастий, добилась всего за два года прогресса, который у многих занимал десятилетие. И как она стала Рыцарем Духа Развитой стадии… Что же, возможно это было связано с её мифическим, даже легендарным Духом –Истинным Духом Меча.

В Пустошах Хаджар видел силу полного высвобождения этого «Духа». И, видят Вечерние Звезды, если Анис Динос когда-нибудь познает Истинное Королевство Меча и полностью овладеет Духом, то в Семи Империях ей не найдется равного по силам мечника.

И вот такими пятью монстрами, почти демонами для простых адептов, командовал Хаджар Дархан. К тому же Тайники не забыли указать его титул баронета, владение Королевством (что было обязательно, так как приравнивалось к высокому дворянскому титулу), а еще то, что в своем баронстве он служил в ранге генерала.

Иными словами, Хаджар Дархан, привыкший смотреть на себя со скромностью, для Капитана Некста казался примерно такой же фигурой, как для самого Хаджара — почивший Орун, да примут его предки.

— У вас ко мне какое-то дело, капитан? — спросил Хаджар.

Он, сам того не замечая, продолжал теребить перья орков. Длинные волосы, которые он так и не решился отстричь, лежали на носу корабля и, свешиваясь к облакам, слегка касались их границ.

Волшебный щит судна, почему-то, пропускал в свои пределы облака, но ничего кроме них.

— Если у вас не найдется пары минут для простой беседы, то нет, — покачал головой капитан. — никаких дел нет.

Хаджар смерил Некста взглядом. Судя по внешнему облику и ауре, ему было не меньше семи веков. Для Рыцаря Духа –самый расцвет сил, но в то же время –час, когда на дальнейшее, сколько-нибудь значимое развитие, надеяться уже не приходилось.

— Присаживайтесь, — Хаджар отодвинулся в сторону и освободил капитану место на носу.

Тот прошелся по балке (у которой, разумеется, было свое, чрезвычайно сложное, название) и уселся рядом.

Почти минуту они просто сидели рядом и молчали.

— Почти пятьсот лет, достопочтенный мечник Дархан, я…

— Можно просто — Хаджар.

Капитан благодарно и с уважением кивнул, а затем продолжил:

— Все это время, Хаджар, я провел на земле лишь несколько десятков лет и так и не успел обзавестись семьей.

Хаджар недоуменно прокашлялся.

— К чему вы, капитан?

— К тому, что пусть сам я и не успел пустить корни — в небе не растут деревья, — капитан усмехнулся этому так, будто произнес всем известную шутку. Ну, возможно, если взять в расчет воздухоплавателей. — но часто видел, как другие их теряют. Вы, Хаджар, мало чем отличаетесь.

— Я не терял сем… — Хаджар хотел договорить, но что-то его остановило.

Он посмотрел на северо-запад. Взгляд не охватывал ничего, кроме барханов облаков, лазурного купола, далеких штормов и, порой, выныривающих из белоснежного, пушистого моря, огромных летающих тварей.

И где-то там, на расстоянии многих километров, находилось новоявленное баронство Лидус. Место, к которому держал путь Дерек Степной, Великий Герой Ласкана, жаждущий отомщения мальчишка…

Если Хаджар не справится, то все, память о ком согревала его сердце в самые холодные времена, погибнут.

Погибнут, как погиб Степной Клык с его семьей.

Погибнут только по вине Хаджара…

— Вы сильны, Хаджар, — капитан поднялся и направился обратно к мостику. –Возможно, вы сильнее большинства, кого я встречал. Так молоды, а уже сколького добились.

— Спасибо, капитан.

— Это не пустая лесть или похвальба, Хаджар. А только совет старого небесного волка — станьте сильнее. Сильнее настолько, чтобы любой глупец, кто вздумает угрожать вашему дому, предпочел бы повеситься на собственных кишках, чтобы переступить через его порог.

Хаджар поймал быстрый, мимолетный взгляд капитана. В нем он увидел то, что видел в солдатах Балиума, встававших под флаг Лунной Армии Лидуса.

Безмерную тоску по дому, в которой уже не получится вернуться.

Теперь Хаджар знал, почему капитан так и не пустил корни на земле — его сад, где он был бы готов это сделать, кто-то уничтожил.

— Буря! — закричали с бочки. — Юго-западное направление! Попутный ветер! Капитан, мы движемся прямо в циклон!

— Смотрите-ка, Хаджар, — безумная, хищная улыбка рассекла лицо лихого капитана. — наш маленький вояж, наконец-то, становится интересней.

Щелкнув пальцами по краю треуголки, капитан, придерживая рукоять абордажной сабли, побежал в сторону капитанского мостика.

Хаджар же, сперва последовав за ним, замер, а затем и вовсе поспешно схватился за ванты.

Как и прежде, рядом с Великим Балигором, он почувствовал себя стоящим на границе вражеского государства. Только теперь к простой тревоге добавилось полное осознание, что еще немного и вся мощь огромной империи обрушиться на него одного.

Хаджар посмотрел в сторону, откуда к ним приближалась буря. Внутри черных и гранитных туч порой сверкали синеватые молнии.

Хаджар вглядывался все сильнее и сильнее, пока очередная вспышка не выхватила силуэт сразу семи кораблей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 844**

За один рывок, превращаясь в черного дракона, Хаджар оказался рядом с Некстом на его капитанском мостике. В этом время командующий «Перьями Грифона» уже складывал и убирал подзорную трубу.

За его спиной зычным голосом отдавал команды старпом, а боцман раздавал увесистых тумаков тем, кто казался ему слишком медлительным.

— Боевая тревога! — твердо проговорил капитан. — Полное парусное вооружение. Открыть бойницы. Поменять белье — моряк встречает праотца только в чистом!

— Слышали капитана, гиппогрифовы дети?! — тумаки боцмана полетели чаще. В такой ситуации медлительными ему казались абсолютно все. — Шевелитесь, быстрее, быстрее.

— Хаджар! — сквозь толпу, муравьиным ручьем вытекающим на палубу, протиснулись знакомые лица. — Хаджар, что происходит?!

Аристократы и Эйнен, в полном боевом облачении и с походными мешками за плечами, стояли с оружием наголо. Может к «гражданским», что армия, что небесный флот относились с подозрением, но адепты, добившиеся таких высот, как отряд Хаджара, просто не могли быть рохлями и растяпами.

— Мы идем в сторону эскадры Ласкана, — ответил Хаджар.

Аристократы, переглянувшись, разом оттолкнулись от палубы и, отвлекая на себя внимание воздухоплавателей, легко перемахнули через половину каравеллы и оказались на капитанском мостике.

— Здесь не столичный чайный салон, — проворчал капитан, но на этом его недовольство закончилось.

— Уйти в сторону можем? — спросил Том Динос.

Эйнен с Некстом хором ответили:

— Нет. Ветер не позволит.

Затем морской и небесный волк переглянулись и, в чем-то молча согласившись, так же синхронно достали подзорные трубы.

— П-п-проклятье, — заикаясь, выругалась Дора.

На не тут же обернулось пять пар недоумевающих глаз. Младшая наследница клана Зеленого Молота ругалась только в исключительных случаях.

И, насколько все помнили, такие случаи наступали только когда им грозила опасность куда более страшная, чем просто — смерть.

— В чем дело, Дора? — Анис выглядело достаточно обеспокоенной, чтобы забеспокоились и другие.

Несмотря на то, что Хаджар обрел Королевство Меча, Анис, по старой памяти, считалась сильнейшей в их отряде.

К тому же учитывая, что после двухлетнего отсутствия Хаджар так и не видел того, на что в полной мере способна бывшая старшая наследница клана Хищных Клинков, то — кто знает?

— Грозовые облака и синие молнии, — Дора, дрожащей рукой, указала на бурю. — Ты действительно не помнишь рассказы отца, Анис?

Тут уже выругался и капитан Некст. Причем выругался грязно. Так, как не позволил бы себе ни один небесный офицер в присутствии леди.

— Может вы уже поясните почему мы так боимся нескольких кораблей Ласкана? — озвучил общую мысль Гэлхад. Он поглаживал древко своей секиры и буквально рвался в бой. — Как по мне — нам представилась отличная возможность внести свой вклад в войну.

— Все, куда ты мы сможем сейчас внести вклад, достопочтенный адепт, –процедил, сквозь сжатые зубы, капитан Некст. — Это в пищевую цепочку небесных монстров. Перед нами вовсе не буря, а Великий Герой Танигед Облачный.

— Танигед? Тот самый, который начал эту войну?

— Фактически — да, — кивнул капитан.

Теперь уже пришел черед ругаться аристократам.

— И, даже если бы мы каким-то чудом ушли от него, — продолжил капитан. –то, по фронтовым слухам, вместе с Танигедом идет и Дерек Степной. А от двух Великих Героев нам даже с божьей помощью и поддержкой трех легионов –не уйти. А я что-то не вижу ни одного, ни другого.

Услышав имя Дерека, Эйнен повернулся к Хаджару. Островитянин был в курсе путешествий друга в степях Ласкана. А еще, до начала очередных посиделок в «Камне Солнца», Хаджар рассказал товарищу о своих опасениях.

— И что же…

— Надо их отвлечь, — Тома перебил знакомый Хаджару голос.

Аристократы одновременно обернулись на звук. Не последней ступеньке лестницы, ведущей на капитанский мостик, облокотился на перила одетый в те же, что и на Совете Империи, дорогущие одежды Имир-Карейн Тарез. Он грыз травинку, которую неизвестно где достал.

Рядом с ним стояла девушка приятной наружности, стройной фигуры и весьма выдающегося бюста. Учитывая, без малого, парные клинки на её поясе, Хаджар мог с полной уверенностью сказать, что таких выдающихся форм среди фехтовальщиц он еще никогда не видел.

Как она, вообще, при таких «женских успехах», держит равновесие?!

— Соглашусь с Карейном, — сурово и по-военному отчеканила девушка. Её серые волосы были стянуты в тугой пучок, на лице полностью отсутствовала косметика, а глаза отливали бронзой. — Если сможем провести отвлекающий маневр, то, — она повернулась к Нексту. — сэр капитан — вы успеете скрыться в облаках?

Некст ненадолго задумался.

— Может быть, — неуверенно протянул он. — Если повезет с ветром или угодим в воздушную яму, то может и скроемся.

— Так, постойте, — подняла ладони Анис. — А вы кто, вообще, такая.

Карейну представляться не требовалось, так что он просто продолжил жевать травинку.

— Рекка Геран из дома Геран, — представилась девушка. — А так же младший офицер корпуса Стражей.

Некст чуть было воздухом не подавился, а затем резко вытянулся по струнке и отсалютовал. Если Тайная Канцелярия вселяла в души людей истинный ужас, то корпус Стражей — защитники самого Императора, пользовался безграничным уважением.

— А мы-то думали, вы решили отсидеться в столице, — съязвил Том.

— Нет, достопочтенный младший наследник, — тон Рекки все так же не выражал ровно никаких эмоций. — Мы поднялись за борт на несколько часов раньше вас и решили провести время в кают-компании. Куда вы, к нашему большому сожалению, так и не заглянули.

Том повернулся к остальным аристократам.

— Это на что, эта Герановская мышь, сейчас намекает? — указал он себе за спину.

Хаджар, не дожидаясь развязки перепалки, подошел к самой границе бортика. Сейчас у них имелась пробелма куда большего масштаба, нежели уязвленное самолюбие .

— Значит, капитан, вы сможете уйти под облака? — повторил вопрос Рекки, Хаджар.

— Как я уже сказал — возможно, — кивнул Некст и вновь развернул подзорную трубу. — Но я не вижу способа, которым мы сможем их отвлечь.

— Небесные бомбы? — предложила все та же Рекка. Видимо тактика ведения воздушного боя была ей не чужда.

— На таком расстоянии залп ничего нам не даст, а подойди мы ближе — нас заметят. Пока что щит маскирует нас, но еще несколько десятков километров и мы будем как на открытой ладони.

— Если бомбы доставят на шлюпках?

— В такой ветер — очень сомневаюсь, — покачал головой Некст.

— Что же, — Рекка подошла вплотную к Хаджару. От неё пахло точильным камнем и медной стружкой. — Не вижу другого выхода, кроме как покинуть судно.

— При всем уважении, достопочтенная, вы можете видеть все, что заблагорассудится дырке между ваших…

— Капитан, — перебил Некста Хаджар. Воздухоплаватели были просвещенным народом, но даже среди них было крепко поверье о том, что дама на судне –к беде. — Выпустите десяток воздушных бомб.

— Я ведь уже сказал, Хаджар, ни одна шлюпка не справиться с таким ветром!

— Шлюпка — нет. Я — да.

Хаджар шагнул на бортик. Он развернулся к аристократам и отдал свой первый, в новой роли, приказ.

— Когда окажетесь в джунглях Карнака — включите маячок, чтобы я смог вас найти, — с этими словами Хаджар, раскинув руки в разные стороны.

Адепты и даже несколько матросов бросились в его сторону, но, заглянув за борт, не увидели стремительно исчезающего в облаках человеческого силуэта.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 845**

Хаджар вновь стоял посреди бескрайней равнины, покрытой колышущейся, в такт ветру, травой. Поднимаясь почти до колена, она будто танцевала вокруг холма.

Как и прежде, здесь стоял камень и росло небольшое дерево, в чьих кронах спала подросшая птица Кецаль. В народах орков — символ свободы и бесстрашия.

— Здравствуй, друг мой, — Хаджар протянул руку.

Птица, распахнув свои разноцветные крылья, перемахнула с ветки на подставленную кисть. Когти впились в кожу Хаджару, но он не чувствовал боли.

Длинный хвост Кецаль обвил его запястье.

Черные, маслянистые глаза Духа спрашивали: «Мы отправляемся в битву, брат мой?»

— Да, — кивнул Хаджар. — Только для начала — позволишь мне пройтись с тобой среди облаков?

Птица распахнула свои крылья и рассекла пространство пронзительным «Кья».

В то же мгновение хвостовые перья, которые обвивали запястье и предплечье, вонзились Хаджару под кожу. Они поползли все глубже и глубже, пока не слились с мышцами и венами.

\* \* \*

Мир вокруг Хаджара преобразился. Он ясно видел и ощущал то, что происходило вокруг него за многие десятки километров.

Теперь, куда отчетливее, чем прежде, он понимал, что буря, которая двигалась к их судну, была ненастоящей — в ней почти не присутствовало облаков.

Только невероятное количество мистерий Облака и чужой силы. Их симбиоз коверкал природу, оставляя на ней бугрящийся шрам в виде бури.

Именно поэтому Хаджар чувствовал, как другие небесные обитатели стремились поскорее убраться из этого региона.

Им не нравилось грязное, чуждое чувство грядущего.

Но времени на созерцание преобразившегося мира не было.

Хаджар коснулся рукой-крылом потока ветра, который податливо подпружинил под него и, будто река, понес в сторону бури.

— «Спасибо, брат мой» — мысленно прошептал Хаджар. Даже зная, что ветер, из-за метки Меча Духа не сможет услышать его, он не мог не поблагодарить своего побратима.

Их, еще при рождении, сформировавшаяся связь была обрублена собственной глупостью Хаджара, но он поклялся, что однажды разрушит эти оковы. И, видит Высокое Небо, он не отказывался от своих слов.

С борта «Перьев Грифона» упало несколько воздушных бомб — набитых волшебным порохом, со взрывным артефактом внутри, бочек.

Хаджар подхватил их потоком воли и зашагал по небу. Сам он видел себя спокойно бегущим по облакам. Его ноги касались поверхности облаков, полы плаща доспехов его Зова туманом стелились позади. Хаджар даже мог призвать Черный Клинок, но пока этого не делал.

Ибо, если верить словам Оруна, то синяя птица Кецаль, словно сотканная из нитей туманной энергии, держащая в клюве меч — зрелище еще то.

Да, именно так, для окружающего мира, выглядел Хаджар, когда использовал дар техники медитации «Пути Среди Облаков».

Его полет выглядел как полет Духа-Кецаль.

— «Быстрее, еще быстрее!» — мысленно подгонял себя Хаджар.

Грозовые облака приближались так стремительно, что создавалось впечатление, будто они и вовсе падают на Хаджара. Ну или он — падает внутрь грохочущей, сверкающей молниями бездны.

В облике птице Кецаль Хаджар мог развивать скорость, равную четверти от скорости Оруна в его «Шаге Белой Молнии» Божественного Уровня.

Вот только если даже Орун мог поддерживать максимальную скорость «Шага Белой Молнии» не дольше семнадцати секунд, то для Хаджара его время «Пути Среди Облаков» в облике Кецаль ограничивалось всего несколькими ударами сердца.

Рассекая облака, заставляя их волнами небесного цунами расходиться в разные стороны, оставляя всполохи иссинечерной энергии, Хаджар мчался прямо на встречу буре и создавшей ей Великому Герою.

\* \* \*

— Капитан! — закричали на бочке разведывательного корабля шестьдесят четвертой корабельной группы Первого Фронта Ласкана. — С востока приближается монстр! Ветер встречный! Это явно не природная аномалия.

— Если монстр, то какая аномалия?! Совсем зенки свои залил, салага?!

— Посмотрите сами, капитан!

— Хамишь мне, юнга?! — капитан достал из-за пазухи подзорную трубу.

Все, что он успел рассмотреть перед тем, как черный меч пронзил его глотку, это вспышку синей энергии, когда огромная птица с легкостью пробила завесу грозовых облаков, созданных Великим Героем Танигедом.

Юнга, который и оповестил о приближении монстра не мог поверить своим глазам. Мгновение назад небесный житель предстал в образе пернатого создания, а затем приземлился на палубу в виде черноволосого, закованного в черные, с серебром, доспехи.

В руках же он сжимал клинок, выкованный будто из самой тьмы.

Живой тьмы.

Живой, хищной тьмы, которая за мгновение превратила капитана корабля, Рыцаря Духа средней стадии, в высушенную, лишенную даже капли энергии и жизненной силы, мумию.

Матросы и военные, скинув оковы шока, бросились к капитанскому мостику.

Взгляд юнги пересекся со взглядом небесно-синих, кристально чистых глаз атаковавшего их создания. И, видят боги, это были глаза не человека, а дикого, хищного монстра.

В этот момент юнга понял, что все они обречены. А затем он услышал смех матери. Той самой, которая погибла когда он еще был совсем маленький.

\* \* \*

Хаджар высвободил свое Королевство. Мир, на расстоянии пятнадцати шагов вокруг него, вдруг превратился в его собственный меч. Меч, который тут же рассек на множество кровавых частей всех, кто оказался в границах этого расстояния.

Не останавливаясь на достигнутом, желая в полной мере использовать в бою возможности Королевства, Хаджар сделал секущий взмах.

В этот удар он вложил все мистерии меча, которые смог постичь, а так же десятую часть он запаса энергии, хранящейся внутри его Ядра.

Сперва с лезвия Черного Клинка сорвался простой, только слишком длинный и широкий разрез меча. Но, спустя меньше, чем долю мгновения, из него показались когти и клыки, затем еще одни, еще и еще и так, пока сотня метровых черных драконов, тело каждого из которых было мечом, не вырвались из этого разреза.

Всего одним ударом, даже не техникой, а простым ударом, Хаджар отправил к праотцам сотню матросов и воинов.

Второй и третий удары, которые создали настоящий рой из хищных драконов, превратили военное судно в корабль призрак. Залитый кровью, с оборванными парусами, с многочисленными пробоинами — опустевший корабль.

Сколько здесь было даже не Небесных Солдат, а Рыцарей Духа? Три десятка, четыре? Хаджар даже не заметил сопротивления их защитных техник и артефактных Доспехов.

Повернувшись внутрь бури, Хаджар раненным драконом взревел:

— ДЕРЕК!

И дважды звать не пришлось. С неба опустился стол золотого света, а когда рассеялся, то все надежды Хаджара, которые он еще питал, развеялись в прах.

Это был он — тот самый Дерек, с которым они сражались с ордами демонов Да’Кхасси. Тот самый Дерек, которому Хаджар подарил повод жить.

— Ну здравствуй, враг мой, — только теперь он был на вде головы выше, и примерно столько же шире в плечах. От него веяло силой, которая находилась на уровне с той, которую излучал, в повседневной жизни, Великий Мечник Орун. За спиной, вместо сабель, покоилось два клинка. Белые волосы качались на ветру, а внутри глаз плясали золотые искры. — Вот и свиделись.

— В последний раз, — сплюнул Хаджар.

Он отдал мысленный приказ и воздушные бомбы, закрепленные под дном судна, сдетонировали.

Хаджар должен был заплатить за свои ошибки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 846**

Как только воля Хаджара коснулась заряда, закрепленного под днищем продырявленного судна, то артефактные заряды, начиненные и окруженные алхимическими смесями, они мгновенно превратились в шары лилового пламени.

С яростным ревом столпы неистового, всепоглощающего огня рванули по проложенным для них, сквозь борт корабля, путям. Недавние удары Хаджара, пробившие в корме целые ходы, изначально предназначались именно для этой цели.

Каждый заряд в корабельных бомбах обладал достаточной мощью, чтобы уничтожить не ожидающего удара Пикового Повелителя, который не успеет использовать защитные техники.

Но вот говоря о Безымянных, да еще с Истинным Королевством.

Хаджар не был уверен, что тех зарядов, что он «взял с собой» хватит для этой цели. С учетом, разумеется, что огню пришлось бы пробивать себе путь сквозь корму, а затем еще и палубные перекрытия. Это лишило бы заряды без малого больше, чем трети от своей мощи.

Благодаря первоначальным ударам Хаджара, они потеряли не больше десятой части.

Десятки столпов лилового пламени вырвались из-под досок палубы. Продолжая подчиняться крепкой, куда более крепкой, нежели у любого Пикового Повелителя, воле Хаджара, они согнулись пламенным плющом, а затем свились в яркий, ослепляющий клинок.

Пожалуй, ни один адепт стадии ниже Безымянного, не обладай такой волей, как у Хаджара, не смог бы контролировать подобным количеством алхимического пламени.

Огненный меч, воспламеняя воздух, устремился в сторону Дерека. Каждый сантиметр пространства, через который проходил подобный меч, превращался, на несколько мгновений, в ожог на самой реальности.

Волны огня, расходившиеся в обе стороны, отталкивали другие корабли. Поднимаясь на высоту в десять, пятнадцать, а то и все двадцать метров, они захлестывали волшебные щиты и буквально отталкивали суда от эпицентра взрыва.

Крупные капли пота текли по лбу Хаджара. Даже для его воли, способной выдержать давление ауры древних созданий, этот финт требовал максимального усилия и полной концентрации.

Ослабь Хаджар контроль хоть на мгновение, дай он волю дикому огню, и первым, кто погиб бы от взрыва, стал сам Хаджар Дархан.

Его Зова и крепкого тела не хватило бы, чтобы удержать такую мощь.

— Неплохая попытка, — Дерек выставил перед собой раскрытую ладонь.

Хадажру показалось, что этим движением он чуть было небо не расколол. Небывалая сила океаном стали смыла, скомкала, а затем развеяла прахом всю волю Хаджара. Она не оставила от неё даже тени, а сам Дархан, отступив на шаг назад, вытер с уголков губ вырвавшуюся из глотки кровь.

Клинок из лилового пламени рассеялся на множество пламенных нитей. Они, рассекая ванты, опаляя превратившиеся в лохмотья паруса и поджигая палубу, нити свились на ладони Дерека.

Уплотняясь до такой степени, что жечь начал не сам клубок, а его свет, они вспыхнули яркой звездой. Клубок, подчиняясь легкому движению запястья Дерека, унеся в небо где взорвался шаром пламени, диаметром превосходящим несколько километров.

Вспыхнув вторым солнцем, он сжег облака до самого горизонта. При этом на коже самого Дерека осталось лишь не большое алое пятнышко.

— И это весь твой план, — Дерек, разглядывая ладонь, сжимал и разжимал её. И с каждым таким движением он создавал порыв ветра, который толкал судно в разные стороны. Что же за мощью наделил его послушник храма Бога Войны?! –Не очень впечатляет, если честно.

— Если честно, — процедил Хаджар. — то я просто отвлекал твое внимание.

Хаджар разжал кулак, которым только недавно вытер кровь с губ. Алая капля, стекая по большому пальцу, упала на кристалл багряного, жуткого цвета.

— НЕТ! — предчувствуя смертельную угрозу, выкрикнул Дерек. Вокруг него вспыхнуло Истинное Королевство Парного Меча, но было уже поздно.

Тьма накрыла небо над джунглями Карнака. На огромной площади в сотни километров погасли и померкли абсолютно все источники света. Не было видно даже кончика собственного носа.

\* \* \*

Хаджар открыл глаза. Он стоял на пороге небольшого, ладно срубленного дома. Вокруг, на ветру, качался цветочный луг. Сотни самых разнообразных цветов тянулись к небу.

Такого великолепия, без всякого сомнения, было не найти даже в Запретном Городе

Хаджар наклонился, чтобы сорвать хоть один, но его рука прошла насквозь растения. Только после этого он понял, что не чувствует их запаха, а ветер, не касаясь, проходит сквозь него.

— Неужели…

— В каком-то смысле да, это дом твоих праотцов.

Рядом с Хаджаром, закутанный в черный плащ, из-под которого высовывалась лишь седовласая голова, стоял первый из Дарханов.

— Что значит — в некотором смысле? — Хаджар прекрасно понимал, что только что стоял на палубе горящего Ласканского судна, а напротив него находился Дерек Степной, Великий Герой, способный уничтожить своего давнего знакомого разве что не щелчком пальцев.

Но при всем при этом Хаджар ощущал такое спокойствие, что мысли о возможной угрозе уходили куда-то на второй план.

— Это действительно мой дом, — Дархан, проведя морщинистой, обтянутой пергаментной кожей над цветами, выпрямился и подошел к крыльцу. — Место, где я, когда-то, был счастлив. Но, после смерти, ты придешь не сюда. Так что это не тот дом праотцов, о котором ты подумал.

Хаджар вновь посмотрел на стоящий перед ним дом. Он был слишком маленьким, чтобы действительно считаться домом, но, все же, слишком большим, чтобы скромно именоваться сараем.

Нечто среднее между наспех сооруженным крестьянским срубом и гостевым помещением зажиточного торговца.

Чуть покошенное крыльцо, горница соседствующая с единственной комнатой и небольшой кухней, в которой с трудом умещалась дровяная печь и стол.

Местами бревна сруба прохудились настолько, что в трещину между ними можно было вставить палец. На некоторых, самых крупных, блестели утренней росой глиняные заплатки.

Первый из Дарханов, прикрыв глаза, стоял у порога. Он, так же, как недавно водил руками над цветами, провел ладонью около дверей.

Хаджар молчал.

Это был один из тех моментов, когда хочется исчезнуть, ну или хотя бы не издавать не звука, чтобы дать человеку побыть одному.

И плевать, что этот человек был Врагом всего сущего и собирался сожрать душу самого Хаджара. Честь, она не знает условностей. Она либо есть, либо её нет.

То, что в последствии назовут юношеским максимализмом, это просто не знающего серая простая мера — мера честь.

И честь подсказывала Хаджару, что он коснулся сердца того, кто не собирался открывать его на распашку. И, раз уж так, оказавшись в гостях у врага (во всех смыслах этого слова) все равно стоило проявить уважение.

Дархан коснулся дверной ручки. Она скрипнула, пропели петли, а затем Черный Генерал вошел внутрь. Хаджар не хотел идти следом, но неведомая сила потянула его внутрь.

Короткая иллюзия исчезла — дверь, на самом деле, не открывалась. Просто они с Дарханом прошли насквозь неё.

Как и думал Хаджар, здесь действительно была лишь горница, ведущая в кухоньку и одна, небольшая комнатушка.

На простой, явно самодельной кровати, под одеялами из шкур и дешевой мешковины, лежала девушка. Её черные волосы разметались по подушкам. Свернувшись клубком, обнимая край одеял, она слегка морщила лоб.

Будто её снилось что-то неприятное, но не настолько, чтобы просыпаться в холодном поту.

Дархан, стоя около кровати, смотрел на неё так, как Хаджар еще никогда не видел, чтобы кто-то смотрел. Его отец не смотрел так на мать. Эйнен никогда не дарил Доре подобных взглядов. Да и Гэлхад тоже ни разу не демонстрировал подобных чувств.

Чувств, будто Дархан увидел перед собой нечто, что объясняло для него все, что требовало объяснения. Дарило ему все, что он только мог пожелать. Успокаивало самое сильные тревоги и лечило глубочайшие раны.

— Элери, — прошептал Дархан голосом, от которого у Хаджара чуть сердце не остановилось.

Столько теплоты, боли и жуткого, испепеляющего гнева, который Дархан вложил в одно слово… если бы все жители Дарнаса попытались излить эти три эмоции, то их совокупных чувств не хватило бы, чтобы заглушить лишь одно слово Дархана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 847**

Дархан опустился на край кровати. Аккуратно и осторожно. Будто боясь, что одно неловкое движение сможет нарушить сон простой девушки с красивыми и правильными чертами лица. И этот страх, страх существа, которого не смогли уничтожить объединенные силы Богов, Демонов и Духов, пронзал до самой глубины души.

Он потянулся к её волосам. Разом постаревшие руки дрожали с такой силой, что словно и вовсе вибрировали в воздухе.

Не касаясь, он провел ладонью над её головой. И в этом движении было столько нежности и заботы, сколько боли и отчаянья.

Глубоко, разрывающего, от которого внутри души ощущение, будто голодная бездна, прорвавшись сквозь все, выставляемые с самого рождения заслоны, вгрызлась в самую сердцевину твоей сути.

Болью человека, который потерял… нет-нет, не пресловутый смысл жизни, так любимый дешевыми поэтами и бардами, а нечто куда более значимое.

Даже без смысла можно продолжать существовать серой тенью. Но без того, что потерял Дархан, даже простой вздох причинял муки, перед которыми страдания сжигаемого на костре невиновного смертника покажутся детской игрой.

И столько же нежности. Нежности, на которую, возможно, способна лишь мать и лишь несколько раз в жизни. Нежности, с которой он впервые из рук акушерки принимает новорожденного. Убирает с миниатюрного лба еще влажные волосы и начинает баюкать, пытаясь унять первый крик своего ребенка.

Никогда больше она уже не дотронуться до него с такой нежность.

Она — нет.

Но не Дархан.

Он тянулся к Элери, но не смел коснуться. В его душе зияла дыра. Невооруженным взглядом Хаджар видел эту огромную пропасть, поселившуюся внутри его далекого предка.

Теперь он понимал о чем говорила Фрея.

Его мать, Королева Элизабет, действительно несла в своей родословной не только частичку духа Дархана, но и его кровь.

— Лучик, — дрожащим голосом, прошептал Дархан.

Не касаясь, он гладил её по волосам и в черных глазах, похожих на небо безлунной ночи, было тепло и больно. Даже если бы тысячи иголок каждую секунду вонзались под ногти — это было бы не сравнить с тем, что испытывал Дархан.

Даже если бы заживо вырвали сердце, даже если бы вытянули и изорвали душу, даже если… даже если…

Он не плакал. Слезы не падали по щекам Величайшего Мечника в истории. Даже целый океан слез не отобразил бы той теплоты и боли, что он испытывал.

Дархан потянулся к девушке всем телом. Так, чтобы обнять её, прижать, сковать в крепких объятьях. Прошептать что-то на ухо и пообещать, что сбережет от всего мира.

Но вместо этого Враг резко поднялся и отошел в самый темный угол дома. Слившись с тенью, он остановился и просто смотрел на мирно спящую Элери. Морщинка между её бровей разгладилось и дыхание.

— Пойдем, — было видно, как сложно Дархану отвернуться от спящей, но, все же, он это сделал.

Вместе они вышли обратно на цветочный луг, а в следующее мгновение уже стояли на холме, в центре бесконечной равнины укрытой высокой травой.

Черный Генерал, сидя на земле, прислонился спиной к единственному камню и вглядывался куда-то в глубину бесконечного неба.

— Зачем ты мне её показал? — спросил Хаджар.

— Чтобы ты знал, кто, однажды, встретит тебя в доме праотцов, — не стал медлить с ответом Враг. — Маленькая фея, своими словами, хотела пошатнуть твое душевное равновесие.

Хаджар не стал спрашивать откуда Черному Генералу известно о предмете их, с Фреей, разговора. Сестра эльфийского короля уверяла, что яд, введенный Хаджару, сможет удержать Врага внутри его души. И так, какое-то время, оно и было.

Но, чтобы не произошло в Пустошах, это дало возможность Врагу подниматься куда ближе к поверхности сознания Хаджара чем он мог еще даже до яда.

— Я обещал тебе, после того, как ты познаешь Королевство Меча, оставшуюся половину моей техники «Меча Четырех Ударов».

Хаджар продолжил молчать.

Враг ошибался.

Душевное равновесие Хаджара пошатнули вовсе не слова Фреи, а то, что ему показал Дархан. Может в этом и заключался план феи? Если так, то она была куда опаснее, чем тот же Хельмер.

— Третий удар, мой ученик…

— Я не твой ученик, — перебил Хаджар.

— Как скажешь, — Враг продолжал смотреть на небо. Ветер, порой, трепал полы его плаща. — но если ты узнаешь от меня что-то новое, чего ты не знал прежде — получается, я твой учитель.

— Как хочешь, — пожал плечами Хаджар. — Только у меня для тебя плохие новости — все, кто прежде назывался моим учителем, отправились к праотцам.

-Тогда мне повезло — ведь я бессмертен.

Хаджар только фыркнул. Насколько он знал, в этом мире не существовало истинного бессмертия. Ведь даже богов убивали демоны, а еще до становления истинным адептом, Хаджар познакомился с тенью бессмертного мечника.

Что, как ни это, свидетельствовало о том, что в проклятом безымянном мире никогда не прекращалась борьба за жизнь, силу и власть.

— Третий меч, мой ученик, теперь твой.

Хаджар хотел было повторить, что он никакой не ученик Врагу, но не успел.

Подул ветер и от Дархана не осталось ни следы. Как утренний туман, легкой дымкой, он развеялся среди бесконечного мира травы и накрывающей её тенью от облаков.

Еще через мгновение, как уже было прежде, Хаджар ощутил поток информации вливающегося в него. Не только в сознание, но и в мышцы, проникая в каждое волокно и каждую клеточку, поток наполнял Хаджара не только знанием, но и умением как использовать третий удар техники «Меча Четырех Ударов».

Закончив с телом физическим, поток начал проникать в энергетическую структуру Хаджара. Он расширял те миниатюрные каналы, которые требовались для использования удара «Вернувшийся Меч».

Если бы не Наследие Черного Генарала, то Хаджару пришлось бы провести не меньше трех десятилетий только на то, чтобы в полной мере подготовить свое тело к этой жуткой, истинной технике меча созданной величайшим, из когда-либо живших, мечников.

И еще несколько веков на развитие своего энергетического тела, после чего примерно столько же времени на отработку одного, единственного удара.

Удара, который соединял в себе всю мощь внутренней энергии Хаджара, прибавлял к этому полноту мистерий Духа Меча, которые он смог познать к этому моменту, а так же всю суть меча, которую только был способен воплотить Хаджар.

Удар, наносящийся из любой позиции в любом направлении, не был направлен конкретно на противника. Скорее, он обладал общими, схожими чертами с приемом передвижения, который использовал Орун.

Он рассекал воздух. Только куда с большей силой, чем это делал Великий Мечник. Вся полнота техники, направленная в открытое пространство, в итоге создавала столь мощную затягивающую силу, что противник, если он находился на расстоянии в сотню шагов, мгновенно перемещался в партер к использовавшему «Вернувшийся Меч».

Безвольный, как рыба, подсеченная рыбаком, он мог уповать только на то, что использовавшему удар Черного Генерала, не хватило времени или силы, чтобы попросту выставить перед собой меч. Иначе, не справившись с давлением, он просто нанизался бы на него собственным сердцем.

Оставшись посреди травяной долины, Хаджар тяжело дышал.

Кулаком вытерев губы, Хаджар вдруг вспомнил, что в реальности он находится вовсе не в долине, а на борту падающего с небес корабля.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 848**

В столице империи Дарнас — Даанатане было на удивление спокойно и даже тихо. Улицы города, еще недавно кипящие от количества людей, теперь пустовали. Лишь изредка можно было заметить немногочисленные группы людей.

Едва ли не украдкой перебегая от здания к зданию, они избегали широких улиц и проспектов, ютились по переулкам и стремились в сторону ворот.

Вместо одежд горожан все чаще пестрели разноцветные плащи и броня стражников. Вместо самых разнообразных ездовых животных и монстров –армейские кони, звенящие обитой стальными бляхами сбруей.

Официально Турнир Двенадцати так и не завершился, но все гости уже покинули Даанатан. А вместе с ними столицу оставили и многие её коренные жители.

Люди, насколько сильными адептами они бы ни были и сколько бы веков не прожили, все так же надеялись на чудо. И несмотря на то, что запах войны на протяжении нескольких последних пропитал буквально каждой клочок страны, надеялись на чудо.

Когда же чуда не произошло, а Император самолично объявил о начале всеобщей мобилизации, то народ, наконец, понял, что пришло время подумать о собственных шкурах.

Те, кто не подлежал мобилизации, а таких оказалось не малое количество, покинули столицу и западный регион Империи. Кто-то отправился в наспех сооружаемые поселения северо востока или юга.

Другие и вовсе, поддавшись малодушному порыву, отправились в регионы находящиеся так далеко на востоке, что от них, порой, веками вестей не поступало.

Остальные, не потерявшие веру в себя и свой путь развития, наоборот –отправились на запад. Нет для адепта лучшего способа проверить свои навыки и, разумеется, улучшить их, кроме как битва. А на войне таких битв хоть отбавляй.

К тому же никто не отменял главный закон военного положения — все, что принадлежало павшему от твоей руки, теперь принадлежит тебе.

На войнах империи исчезали и появлялись самые разнообразные сокровища. Артефакты, алхимические реагенты и изделия, свитки техник, Ядра самых разнообразных монстров и так далее.

Помимо всего этого Император предлагал щедрое содержание, продвижение в армейских ранах, вплоть до получения дворянского титула.

Так что старые — бежали от грядущей смерти, а молодые приветствовали её как возможность либо возвыситься над остальными, либо оставить свой след в легендах. Лучше — и то, и второе.

Неудивительно, что в обстановке подобной опустошенности одинокая фигура всадника, въехавшего под сени южных врат Даанатана выглядела несколько странно.

Тюрбан, покрывавший волосы всадника, простой, просторный кафтан кремового оттенка и Пустынная Лошадь не лучшей породы. В общем и целом, ничего примечательного во всаднике не присутствовало.

Любой коренной житель, видевший за свою жизнь великолепие различных культур, даже не заметил бы этого всадника с медальоном почтового курьера.

Но, все же, было в нем что-то такое особенное, из-за чего стражники пропустили его даже не спросив пошлины и не удостоверившись в подлинности медальона.

Стоило только всаднику пересечь центральный проспект и оказаться в узком пространстве между двух улиц, как перед ним оказался человек в таком же тюрбане, только вместо кафтана носящий дорогие одежды.

— Министру Джу, — поклонился этот, в прямом смысле, спустившийся с неба адепт.

Его глаза, с вертикальными зрачками, были буквально прикованы к всаднику. Тот, ответив на приветствие кивком головы, спешился и отсалютовал на манер Страны Драконов.

— Чин’Аме, — министр, скрестив руки на груди, так же перестал маскировать свой взгляд. Из простых карих, его глаза приобрели оттенок окровавленной воды, а в зрачки так же из круглых обернулись острыми веретенами. — Не ожидал тебя увидеть в этом захолустье.

— Как и я вас, Министр Джу.

Двое, спрятавшись в тенях улицы, молча смотрели друг на друга. Ни один не испытывал страха, только уважение к собеседнику, сопряженное с еще большим подозрением и недоверием.

— Что здесь забыл глава Павильона Волшебного Рассвет, Великий Чин’Аме? –спросил, наконец, министр Джу.

— Я прибыл по приглашению Императора Моргана, — ответил Мастер. Он не чувствовал особой обязанности отвечать министру — их силы находились примерно на одинаковом уровне. А разница в социальном статусе была настолько незначительна, что Чин’Аме мог в любой момент просто развернуться и уйти. — Он хочет, чтобы я забрал в свой Павильон лучшего представителя молодого поколения Дарнаса.

— И с каких пор сильнейший маг Страны Драконов выполняет пожелания правителя людского сброда?

— С тех самых пор, как я перестал считать людей сбродом, министр Джу, –холодно ответил Чин’Аме. — Посмотрите правде в глаза — тот прогресс, который занял у Страны Драконов больше четырех эпох, у людей — в восемь раз меньше.

— Что вы хотите сказать этим, глава Павильона Волшебного Рассвета?

— То, что видно всем, кроме элиты нашей Страны — однажды люди возвысятся настолько, что восстанут против нас. И, видит Высокое Небо, это восстание приведет только к крови и боли.

— Опасные речи ты говоришь, Чин’Аме, — прищурился министр Джу. — не забывай, что ты дышишь только по милости Его Императорского Величества.

— Все мы дышим по его милости, — буднично пожал плечами дракон-волшебник.

Министр сделал шаг вперед и в ту же секунду в руках Чин’Аме появился его знаменитый резной посох. Это явно давало понять, что следующую попытку вторжения в личное пространство глава Павильона Волшебного Рассвета не допустит.

— Ты можешь рядиться в эту маску добропорядочности сколько угодно, –рычал, теряя человеческий голос, министр Джу. — но мы оба знаем кто ты такой на самом деле и чего истинно желаешь… Предатель рода!

Последние слова министр буквально сплюнул от чего на лице Чин’Аме проявилась смесь ярости и понимания того, что как бы равны они не были по силе, напасть на официальное лицо Рубинового Дворца — подписать себе смертный приговор.

— А что же вы, министр, забыли в этом, как вы выразились, захолустье.

— Я ищу молодого дракона, который без разрешения покинул пределы Страны Драконов и вмешался в жизнь вассальной территории.

Глаза Чин’Аме расширились от неподдельного удивления.

— Если бы здесь был хоть один представитель Страны Драконов, можете быть уверены, министр, как бы я к вам не относился — я бы лично привел его обратно.

— В этом, как бы мне не было неприятно это говорить, я не сомневаюсь, глава Павильона Волшебного Рассвета. Что делает этого молодого наглеца еще опаснее. Людская масса не должна знать о нашем правлении.

— Неужели я слышу слова страха?

— Если ты не боишься гнева Императора, Чин’Аме, то ты просто глупец.

Чин’Аме хотел рассмеяться в лицо министру. Хотел сказать ему, что уже давно нашел этого «молодого дракона», хотел… но не мог.

— Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, старый чародей, что ты знаешь больше, чем говоришь.

— Я уже ответил вам, министр — если бы я знал об этом молодом драконе, то немедленно доложил бы.

— Ты…

Договорить министру Джу не дало чувство непередаваемого страха. Он сжал его сердце, заглянул внутрь души и оставил чувство, будто министр только что пережил встречу с каким-то жутким монстром.

Но, видит Высокое Небо, все, что могло бы так напугать министра, обитало в самых закрытых территориях Страны Драконов, а учитывая его силу — таких существ или аномалий по пальцам было перечесть.

Сперва министру показалось, что это последствия проклятия древней битвы, но посмотрев на Чин’Аме он понял, что глава Павильона Волшебного Рассвета испытал те же эмоции.

— Что это такое…

— Не знаю, министр, но уверен, что ничего хорошего это не сулит…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 849**

— Хаджар! — Том, стоявший ближе всех к Хаджару, попытался схватить его за край одежд, но не успел. Дархан, соскочив с края бортика, исчез среди облаков.

На мгновение адепты опешили, а когда прямо из-под судна вылетела птица Кецаль, сотканная из множества сине-черных энергетических нитей, то их удивлению не было предела.

Рекка Геран и вовсе отшатнулась и обнаружила себя прислонившейся к мощной груди Карейна Тареза. Мгновенно отойдя в сторону, она повернулась к старшему наследнику дома Тарез, чтобы обнаружить его находящимся в ее большем шоке.

— Это что сейчас было? — заторможено проговорил наследник торговой империи Дарнаса.

— Выпускайте бомбы, капитан! — закричал Эйнен, чем привел в чувство всех присутствующих. Кричащий островитянин само по себе удивительное явление, тем более в такой момент.

— Что? А, да, — капитан Некст, машинально поправив треуголку, схватился за медную горловину трубки связи и во всю мощь легких прокричал. — Выбросить все имеющиеся заряды!

Закрутились вороты тяжелых механизмов и объемные бочки покатились в небо. От птицы отделились потоки синего ветра, которые подхватили заряды и понесли по небу следом за ней.

— Что он задумал? — Анис, подошла к бортику и встала рядом с Эйненом. –И как такое вообще возможно?!

— Это техника медитации Императорского уровня, — выдохнула Рекка. — Иначе подобное объяснить невозможно. Только Императорская техника медитации могла позволить ему превратиться в собственный дух и…

— Ты никогда не видела, как сражается Хаджар, — перебил члена корпуса Стражей Гэлхад. — откуда тебе знать, какой у него дух?

Рекка посмотрела на великана, как на идиота.

Дора, в свою очередь, в очередной раз выругалась, чем заставила остальных обратить внимание на произошедшее на ведущем корабле Ласканской эскадры.

Всего двумя ударами Хаджар, приземлившийся на палубу, уничтожил каждую живую душу на судне, а сам корабль превратил в решето.

Эти жуткие драконы-удары, созданные его мечом, даже на таком расстоянии заставляли большинство матросов и военных схватиться за оружие.

Адепты, обладавшие куда большой силой, и те — напряглись и побледнели. Одна лишь Анис стойко выдержала давление силы Хаджара и власти его Королевства.

— А вот и Дерек Степной, — процедил Карейн.

В этот момент, одним прыжком перемахнув через несколько кораблей, перед Хаджаром приземлился высокий, то ли беловолосый, то ли седой мечник.

Они обменялись несколькими фразами, после чего Хаджар сдетонировал заряды корабельных бомб.

— Проклятый варвар! — закричал Эйнен, ему вторили и остальные члены отряда.

Но, вопреки ожиданиям того, что из Реки Мира исчезнет ощущение ауры Хаджара Дархана, оно — ощущение, лишь укрепилось.

— Слухи не врали, — теперь уже Карейн Тарез вцепился в перила. — Бедный Ларис. Он понятия не имел, с кем связался.

Все на «Перьях Грифона» не отрываясь наблюдали за тем, как собственной волей один Рыцарь Духа начальной стадии сгибает и подчиняет потоки лилового пламени.

Никто и подумать не мог, что сравнительно непримечательной ступени развития адепт окажется способен на подобное.

Но, так или иначе, сформировав из огня корабельных бомб пламенный меч, сжигая им соседние корабли, Хаджар направил его прямо на противника.

— Давай, варвар! Отправь его к пра… — Гэлхад, потрясая кулаком, уже с куда меньшим азартом договорил свою фразу. –…отцам.

Великий Герой Ласкана, Дерек Степной, не просто развеял огненный меч, а создал из него небольшой пламенный мячик, после чего отправил в небо.

— Закрепиться по штормовому! — взревел боцман. — Приготовиться к столкновению!

Он отдал команду вовремя, но, все равно, несколько матросов и военных не успели среагировать. Когда по щиту Дарнасского судна ударила волна огненного ветра, с десяток человек, не удержавшись на ногах, вылетели за борт.

Их крики, а затем и тела, потонули в грохоте ревущего, сжигавшего облака, пламени.

— Ох… Великая Черепаха, — Эйнен схватил капитана Некста за грудки и закричал ему в лицо. — Снимайте щиты, капитан! Направьте всю энергию, до последней капли, на спуск иначе мы все здесь подохнем!

Никто не сомневался в том, что островитянин так кричал вовсе не из-за страха перед Ласканским Великим Героем. Нет, что-то пугало его намного больше.

Капитан Некст успел отдать команды. Щиты пропали, из-за чего остатки огненных лепестков, опускаясь на паруса, заставляли их дымиться и покрываться чернеющими дырками.

Только благодаря страховочным канатам матросы и рядовые, пережившие первое столкновение, не взмыли в небо в момент, когда «Перья Грифона» будто потерял способность летать и начал стремительно падать вниз — прямо сквозь облака.

Грозовая тучка, созданная Танигедом Облочным, стремительно превращалась в отдаленную точку, но даже на таком расстоянии до «Перьев Грифона» дотянулось эхо невероятной техники.

— Что происходит?! — закричали на корабле.

— Что это такое?!

— Мама!

— Праотцы, спасите меня!

— Любимая…

Каждый не просто ощутил себя стоящим перед лицом смерти, нет, на мгновение всем показалось, что они уже погибли. И, вместо дома праотцов, их начала пожирать голодная бездна.

Небо над ними почернело. Но не просто окрасилось в черный, а действительно погрузилось в самый настоящий мрак. И в этом мраке отчетливо виднелась фигура в плаще.

От неё исходила аура такой мощи, что она буквально сгибала потоки Реки Мира. Терзала их одним своим присутствием. При этом, в абсолютной тьме, плащ покрывавший эту тень, выглядел еще мрачнее и чернее. А седые волосы белее первого снега.

Фигура взмахнула рукой и полоса абсолютного мрака разорвала мироздание. Дальнейшее выглядело настолько ужасно, что матросы и рядовые военные, не сумевшие отвести взгляда, мгновенно поседели, а те, кто слабее — умер от первобытного ужаса, сковавшего сердце.

«Перья Грифона», вырвавшиеся из тьмы, больше походил на корабль призрак. Многочисленные пробоины, порванные паруса, палубы залитые кровью, раскуроченные пушки, сломанные кристаллы накопители и разбитые иероглифы.

Адепты, покрытые многочисленными порезами и глубокими ранами, похожими на те, что оставляет меч, повисли, без сознания, на страховочных канатах.

У многих крепчайшие, Императорские артефакты превратились в сплошные лохмотья. Метал впивался в кожу и мышцы, разрезал и дробил кости.

Ядра каждого из них оказались полностью опустошены, а энергетические тела повреждены до такого состояния, что еще немного и они бы, вслед за всеми, кто находился на «Перьях Грифона», отправились бы к праотцам.

Те, кто не помер от ужаса, умерли от эха удара тени седовласой фигуры. Кровь стекала с падающего на землю корабля.

Вскоре он исчез в джунглях.

В небе же, после того как пропал голодный мрак, не осталось и следа от Ласканской эскадры и грозовой тучи. Ничего — только ясное, чистое небо, на котором, лишь изредка, проглядывались черные всполохи. Вспышки, похожие на силуэты меча. А среди них постепенно меркла и исчезала тень фигуры в черном плаще.

Ветер трепал её волосы, а взгляд был направлен в небо. Если бы кто-то находился рядом, то услышал бы страшные слова:

— Надеюсь вы слышите меня, лже-боги. Скоро я вернусь и уничтожу этот мир.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 850**

Открыв глаза, Хаджар действительно на пару секунд подумал, что попал в бездну к демонам. Вокруг него крутились какие-то черные фигуры, наряженные в цветастые одежды, гремящие костяными и каменными бусами, а сам он лежал около жаркого костра.

Костер, который своим жаром обжигал Рыцаря Духа начальной стадии, в чьих жилах текла кровь Хозяина Небес, а энергетическое тело было укреплено Волчьим Отваром орков?

Сложно представить, кто мог разжечь подобный огонь и хворост какого дерева использовались для его поддержания.

— Ulsha ashani kum-kum, — обратился к Хаджару ближайший демон.

Он положил ему, пытающемуся подняться, ладонь на грудь и Хаджар, вскрикнув от неожиданной боли, вновь погрузился в глубокое забытье.

Странно, но перед этим ему показалось, что он чувствует запах дождя и видит перед собой волну черных волос. Черных, женских волос.

\* \* \*

— Derek! — упавший с неба мужчина, принесенный в деревню слишком доброй Анетт, выкрикнул что-то на своем языке и попытался встать.

Говорящий с Природой племени Текмет положил ему на грудь свою ладонь.

— Успокойся, воин, тише-тише, — после этого он пропустил через свое тело, внутрь природных потоков чужака немного своей силы.

Столько бы не навредило даже ребенку, но лишенный половины души чужак не выдержал и потерял сознание от боли.

— Говорящий! — Анетт, потрясая кольцами вплетенными в каштановые волосы, вскочила с циновки. — Вы убьете его, Говорящий!

— Замолчи, Анетт! — рявкнул на неё высокий, плечистый мужчина. С обнаженным торсом, с одной лишь цветастой юбкой и в плетеных сандалиях, он выглядел грозно и говорил убедительно. Его грудь и предплечья были покрытыми овальными шрамами — будто кто-то вшил ему под кожу вытянутые бусины. — Ты привела в наше племя чужака! Нарушила правила! А теперь смеешь без спросу обращаться к Говорящему?!

Анетт, спохватившись, тут же скрестила руки на груди так, чтобы ладони легли на плечи, а локти закрыли плоский, гладкий живот.

Она опустилась на колени и коснулась лбом земли.

— Прости меня, Прокладывающий Путь!

Мужчина только покачал головой.

— Не так воспитывал я свою дочь, — прошептал он тихо, чтобы услышала Анетт, но не разобрали многочисленные прислужники Говорящего. Затем, повернувшись к сухому, лысому мужчине, чья черная, как смоль кожа, была украшена вязью сложного, алого узора, он спросил: — Разреши спросить, Говорящий.

— Разрешаю, Прокладывающий Путь, — не отвлекаясь от своего дела, ответил мужчина.

— Что с чужаком?

Говорящий, достав из глиняной миски несколько листьев, положил их в рот, разжевал и выплюнул смесь на ладонь. Он приподнял голову чужака с необычным, медным цветом кожи, зажал ему нос и когда тот открыл рот, чтобы вздохнуть — вложил смесь на язык.

Чужак машинально проглотил, закашлялся, а потом начал дергаться в конвульсиях. Прислужники Говорящего тут же обступили его с разных сторон и всем весом навалились на конечности и торс.

— Аккуратней. Вы ведь не хотите, чтобы питомец Анетт отправился к Вечным Истокам раньше отмеренного ему срока.

— Значит, он не умрет, Говорящий? — вновь спросил покрытый странными шрамами мужчина.

— Все мы, Прокладывающий Путь, однажды вернемся к Вечным Истокам и обнимем Перворожденных. Но время этого воина еще не пришло.

— С чего ты взял, что он воин?

Говорящий взял свои миски и, прочтя над ними священные слова, бросил в костер. Огонь зашипел, поднялся высоким столпом, а затем стих.

Сухой мужчина, покрытый вязью узора, осенил себя несколькими символами, а затем и сам шагнул в пламя. Такое горячее, что могло бы уничтожить Повелителя, оно не причинило никакого вреда сухому мужчине, который и вовсе не излучал ауры даже простого практикующего.

Когда он вновь ступил на циновки, устлавшие землю под кожаными стенками шатра, то выглядел так же, как и мгновением раньше. Разве что по его алым татуировкам порой пробегались всполохи багряных отсветов.

Говорящий, скрестив руки, уселся по правую руку от шрамированного. Анетт, девушка цветущего возраста, чью крепкую грудь закрывала странная одежда, сделанная из множества бус, продолжили стоять в столь же странной позе.

Её юбка, более узкая и тесная, чем у представителей мужского пола чернокожего народа, едва закрывала мощные, мускулистые икры.

— Расскажи нам свою историю, Анетт, — попросил Говорящий.

Любой другой, проигнорировавший прямой вопрос Прокладывающего Путь, мгновенно навлек бы на себя его гнев. В племенах народа Ахари так отнестись к словам человека, занимавшего «должность» Прокладывающего Путь — ужасный проступок.

Исключение составляли лишь те, кто сам находился вровень — в положении «Говорящего с Природой». Тот, на ком, напрямую, лежала ответственность за выживание племени в Зеленом Доме.

— Спасибо, Говорящий с Природой, — Анетт выпрямилась и поправила свои немногочисленные, странные одежды. — В двух часах пути на юг я общалась с духом воды в озере…

— Тебе еще не положено общаться с духами стихий, дочь! — в глазах Прокладывающего Путь вспыхнула отцовская ярость — смесь гнева от непослушания и беспокойства за сохранность жизни собственного дитя.

— Усмери внутренний огонь, Прокладывающий Путь, — река Говорящего легла мужчине на плечо. — Сейчас с твоей дочерью говорю я, ты — слушаешь.

Глаза шрамированного продолжили сверкать не хуже проснувшегося вулкана, но больше он не смел разомкнуть своих уст.

Анетт же, заранее, слегка поежилась. Она уже представила как мокрые прутья Плачущего Дерева будут скользить по её бедрам.

Отец так просто не спустит ей проступок и обязательно расскажет матушке. А она, без сомнения, выполнит свой материнский долг и хорошенько накажет дочь.

Но это будет потом, а сейчас ей надо ответить на вопросы Говорящего.

Анетт не смела поднимать взгляд и уж тем более встречаться глазами с сухим мужчиной. С детства она слышала рассказы о Говорящих с Природой и, как и все дети и подростки, испытывала перед ними благоговейный трепет.

— Когда дух озера ответил мне, я попыталась создать с ним Первую Форму, но… — Анетт повернулась к отцу.

— Не бойся, дитя, — прошептал Говорящий. — Услышать духа в твоем возрасте — большое достижение. Если до последней луны года у тебя получиться создать Пять Первых Форм, я подумаю о том, чтобы передать тебе часть своих знаний.

Прокладывающий Путь зыркнул в сторону Говорящего, но вновь промолчал. Он чтил законы и традиции, и не собирался совершать то, за что вскоре мать отчитает Анетт.

— На какое-то мгновение мне показалось, что у меня получилось, но тут мир поглотила тьма.

Люди, услышав эти слова, осенили себя странными знаками.

— Продолжай, дитя.

— Когда тьма пропала, — Анетт посмотрел на тяжело дышащего, обернутого в листья целебного дерева, чужака. — С неба в озеро упал он. Израненный настолько, что сперва я подумала, что он мертв. Но когда я приблизилась и услышала его стон, то поняла, что он еще жив. Возможно, я совершила ошибку, что привела его в нашу деревню, но, отец, Говорящий с Природой, я не могла поступить иначе! Он был жив и я не хотела, чтобы его смерть осталась на моей совести.

— Ошибка это или нет, дитя, покажет лишь время. Сейчас мы должны позаботиться о том, чтобы чужак пережил эту ночь. И, раз ты его привела к нам в деревню, то вместо со мной и моими прислужниками поможешь нам в сохранении его жизни, — Говорящий провел ладонью по волосам Анетт, а затем повернулся к Прокладывающему Путь. — Твое слово, брат мой.

— Мое слово в том, что ты слишком мягок к племяннице, — проворчал поднимающийся на ноги шрамированный. — Может это от того, что Зеленый Дом забрал твоих собственных детей.

— Все возможно, брат мой. А сейчас — покинь мой шатер. Впереди длинная ночь и я не хочу, чтобы твой внутренний огонь навредил чужаку. Он и так одной ногой стоит около Вечных Истоков.

Покидая шатер, Прокладывающий Путь процедил:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 851**

Когда Хаджар открыл глаза во второй раз, то обнаружил перед собой пару небесно голубых глаз. Они были такими яркими, что, наверное, могли сравняться в этом с глазами самого Хаджара.

А учитывая, что их обладательницей была девушка с черной, как смоль, кожей, то выглядело это сочетание в чем-то красивым, но и таким же отталкивающим.

Тех, кого в бреду, Хаджар принял за демонов, на самом деле оказались чернокожими людьми. И, пожалуй будь он коренным уроженцем империи Дарнас, то действительно принял бы этих людей за демонов.

Но, учитывая его прошлое на Земле, то Хаджар просто с небольшим удивлением обнаружил перед собой представителя южных, чернокожих народов.

Хотя, разумеется, заражённый паранойей Эйнена, он все же использовал Взор и убедился в том, что с демонами у темнокожей девушки не было ничего общего.

Только одна особенность — её энергетическое тело. Вернее то, что ей его заменяло. Ничего подобного Хаджар еще в своей жизни не видел.

Вместо структуры из Ядра, каналов и нитей, «внутри» девушки обнаружилось некое марево с яркой звездой в месте солнечного сплетения.

— Kum-kum, — повторила девушка. — Ashani dukati kaheni ushmail’ sariza…

— Не понимаю, — перебил, хрипя, Хаджар.

[Подключая функцию адаптивного перевода и распознавания речи]

После сообщения от нейросети перед внутренним взором Хаджара промелькнула табличка, полученная им в Библиотеке Города Магов. Именно благодаря этому древнему знанию, дарованному ему големом Ключом, он, в последствии, смог воспользоваться обучающим режимом нейросети.

Как сейчас уже знал Хаджар, только благодаря табличке нейросеть смогла создать этот режим. Сам же Хаджар, после изучения содержащейся в ней «технике», смог улучшить свои познавательные способности. На коротких дистанциях это не было заметно, но чем дальше, тем сильнее был заметен эффект ускоряющегося развития Хаджара.

Но, кто бы мог подумать, что табличка, о которой он уже, порой, начал «забывать», сыграет и в третий раз. Язык, на котором она была описана, оказался почти точной копией того, на котором говорила странная девушка.

— Тише, воин, — повторяла она, смазывая жуткого вида, крестообразный шрам, на его левом боку. — Не шевелись. С такими ранами, тебе нужна еще неделя отдыха.

— Спасибо, — сухими губами, прошептал Хаджар.

Девушка дернулась от него как от огня. Собственно,и менно он — жаркий, жгучий огонь продолжал гореть в центре странного шатра.

Чернокожая отогнула край своих юбок и резким движением выхватила хищного вида кинжал. Наскочив на Хаджара подобно голодной кошке (что в иной обстановке звучало бы даже несколько соблазнительно) приставила его к горлу Хаджара.

— Откуда ты знаешь наш язык, чужеземец? — прошипела она.

Черная кожа с капельками блестящего в отсветах костра пота. Орун, да примут его праотцы, явно нашел бы эту ситуацию безмерно эротичной и возбуждающей. Хаджар же хотел просто выжить.

— Я много путешествую, — ответил он. — и обладаю память Рыцаря Духа.

— Рыцарь Духа? — девушка, не убирая кинжала, все же сменила гнев на банальное, подростковое любопытство. Высокое Небо, Хаджар, поддавшись влиянию её выдающихся форм, не сразу понял, что это юной особе не было и семнадцати зим! Сущее дитя. — У духов нет рыцарей! Ты бредишь или лжешь?

У духов нет рыцарей? Нет, в какой-то мере, возможно, она и была права. Вот только общая классификация ступеней развития была известна даже в Стране Драконов!

— Пока и сам не знаю, — продолжил хрипеть Хаджар. Он увидел стоящий за спиной девушки кувшин и протянул к нему почти не слушавшуюся руку. Слабость была просто невероятной. — Воды…

Чернокожая красавица (да, пожалуй, её можно было так назвать) какое-то время не решалась слезть со своего пленника. Но, видимо поняв, что тот не собирается ей никак угрожать, да и вряд ли может, все же поднялась и отошла к кувшину.

Правда все это она проделала так, чтобы не сводить взгляда с лежавшего на циновках Хаджара. Тот, в целом, был не против.

Шестнадцать лет — возраст, в котором в Лидусе некоторые становились матерями. И, может особых плотских чувств он в данный момент не питал, но эстетическое удовольствие получать мог.

Одежды на девушке оказался самый минимум. Какие-то бусы, прикрывавшие изумительной формы и крепости груди — такие и у на столе хирурга на Земле не всегда получатся.

Юбка чуть ниже колен из цветастой ткани, только подчеркивающая узкую, стройную талию, в меру мускулистые ноги и самые желанные бедра и ягодицы, которые только видел Хаджар.

Строение тела девушки явно отличалось от того, которыми обладали остальные представительницы прекрасного пола Империи.

— Пей, — она протянула Хаджару кувшин.

Тот, сделав слишком большой глоток, сперва закашлялся до рези в горле, а затем с жадность припал к живительной влаге. Осушив кувшин на половину, он вытер губы и замер. С огромным удивлением он понял, что чище и вкуснее воды в своей жизни еще не пробовал.

Будучи Рыцарем Духа и прекрасно осознавая процессы, протекавшие в собственном организме, он вдруг понял, что если бы год или полтора пил эту воду, то она смогла бы вывести из него те нечистоты, что остались после становления Рыцарем.

Проклятье…

В Даанатане за такую отдали бы не меньше десяти тысяч монет за пиалу.

— Где я? — слова дались Хаджару намного легче, чем раньше.

Девушка, в ответ на его вопрос, отрицательно покачала головой.

— Вопросы буду задавать я, — сказала она и слегка покорчилась, неловко дотрагиваясь рукой до задней стороны бедер. — Все же, именно из-за меня ты оказался здесь.

— Хорошо, — согласился Хаджар.

Первое правило любого пленника — никогда не спорь с тем, у кого хищный кинжал, когда за границей шатра находиться не меньше двух десятков вооруженных и очень странных людей.

Благодаря урокам Оруна, Хаджар смог почувствовать их присутствие несмотря на все их старания скрыть себя.

— Как тебя зовут?

— Хаджар Дархан, Северный Ветер.

— Откуда ты пришел?

Хаджар собирался уже ответить, но вдруг понял, что это не самый простой, для него, вопрос.

— Почему молчишь? — сощурилась девушка.

— Думаю, как ответить, — сознался Хаджар. — если честно, то понятия не имею, как сказать честнее. Пусть будет — из столицы Дарнаса — города Даанатан.

Чернокожая красавица пару раз хлопнула длинными ресницами.

— Что такое столица и город?

Хаджар мысленно выругался. В какую задницу мира его занесло сражение с…

Проклятье!

— Где ты меня нашла?

— Я уже сказала, что вопросы здесь задаю я, — девушка направила кинжал на грудь Хаджару. — Так что мы продол…

— Эй, вы, за шатром, — Хаджар повернулся в сторону шкуры, заменявший дверь. — Я благодарен вам за мое спасение и готов отплатить назначенную вами за него цену, но давайте поговорим лицом к лицу, как и положено по законам гостеприимства.

Хаджар надеялся, что хотя бы о них здесь, где бы ни было это здесь, слышали.

Сперва ничего не происходило, а затем внутрь вошло два человека. Внешнее сходство между ними сразу выдавало в парочке родственников.

Плечистый, покрытый странными шрамами мужчина и его сухая, искаженная мудростью и знанием, копия. И если первый, кроме странной энергетической структуры ничем не выделялся, то второй.

Хаджар сглотнул.

Этого просто не могло быть.

Абсурдно. Нелепо.

Но, все же, так оно и было.

Сухой мужчина с волосами, убранными в странного вида прическу, обладал той же аурой, как и маги в видении, подаренном Хаджару Тенью Последнего Мага.

Или уже — не последнего?

— Приветствую тебя в моем доме, Северный Ветер. Я — Иблим, Прокладывающий Путь. А это мой брат — Аблим, Говорящий с Природой. А теперь давай поговорим серьезно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 852**

Рассматривая двух, весьма колоритных, достопочтенных, Хаджар не мог не отметить про себя некую иронию происходящего.

Если судьба хотела над ним подштутить, то у неё получилось просто замечательная ирония. Для начала, ситуация со странным народом до боли напоминала ему ту, что произошла с Черным Генералом в Городе Магов.

И, даже если отбросить в сторону прошлое далекого предка, то уже второй раз отправляясь на небесном корабле в путешествие, Хаджар оказывается раненным, упавшим с неба, которого подбирает и лечит местное население.

Если его еще и с демонами попросят опять сражаться, то, скорее всего, он просто попытается выбраться из очередного иллюзорного сна.

Так как иначе подобные совпадения было просто не объяснить.

Тот, который представился Иблимом, Прокладывающим Путь, украшенный странноватыми шрамами, уселся перед Хаджаром на сложенные на полу шкуры.

Судя по тому, что по циновкам ходили, а на шкурах (некогда принадлежавших зверям, которых Хаджар не мог определить) сидели, то о стульях или хотя бы подушках здесь ничего не знали.

Хаджар и сам, только сейчас, понял, что он лежит вовсе не на кровати, а на очень странном меху — таком плотном, что ему можно было легко спутать с матрасом. Что, собственно, Хаджар и сделал.

— Ты спустился с неба, — Иблим взял палочку и сделал её короткий росчерк. Удивительно — Хаджар не ощутил ровно никакого вмешательства в потоки Реки Мира, он не почувствовал влияния энергии, но, следом за простой костровой палочкой дым, струящийся с её обугленного конца, принял мутную форму падающего человека. — Мы хотим знать — зачем? Чьего ты рода?

Второй, Аблим, Говорящий с Природой, все так же стоял за спиной своего более крупного брата. Скрестив руки на сухой, но мускулистой груди, он смотрел прямо в глаза «чужаку».

Хаджар пережил за свою жизнь столкновение взглядами с самыми разными сущностями. Начиная от избалованных вельмож, заканчивая существами, которые могли уничтожить, по своему желанию, половину Даанатана.

И ни разу, за все десятилетия своих странствий, Хаджар не отвел взгляда.

Ни разу, до сегодняшнего дня.

Смотреть в черные, будто выжженные глаза Говорящего с Природой, оказалось попросту невозможно. Что-то в нем было такое, что влияло на саму внутреннюю суть. Заставило Хаджар, сокрушив всю волю, все же отвернуть глаза в сторону.

И было в этом нечто такое, что напрягало Хаджара куда больше, чем Хельмер, Враг и Фрея вместе взятые.

Это было нечто, чего он не понимал.

Неизвестность.

— Я из племени Лазурного Облака, — ответил Хаджар.

Иблим и Аблим переглянулись. Хаджар не был уверен, но судя по тому, как блестели их глаза, они явно что-то обсуждали. Обсуждали молча, одними только взглядами.

Девушка, которая так и не представилась, подкидывала хворост в костер. Весело потрескивая, зеленоватые хворостинки исчезали в жгучем пламени.

Кроме их троих и самого Хаджара в шатре больше никого не было, хотя Хаджар точно помнил, что когда приходил в себя в первый раз здесь находилось куда больше народа.

— И что же ты ищешь в Зеленом Доме, племенной Лазурного Облака?

Что такое «племенной» Хаджар не очень понял, а по запрос по Зеленому Дому к нейросети выдал лишь какое-то древнее выражение о том, что «демоны Зеленого Дома невидимы ночью и неслышимы днем, неся смерть на своих желтых когтях».

Ногти, кстати, у чернокожих людей были совершенно обычными. Да и зубы белее, чем у многих даже не дворян, а аристократов.

Это, в купе с теми лекарствами, которые буквально на глазах заживляли физические и энергетические раны, говорило о том, что их алхимия не чета той, что практикуют в Дарнасе.

— Могу ли я спросить, достопочтенный Прокладывающий Путь?

Иблим сощурился. Отсветы пламени лизнули его лицо и Хаджар увидел, что вместо бровей у мужчины странного вида татуировки.

Они изображали какие-то символы, которые не могла распознать даже вся мощь вычислительного модуля. Так что, разумеется, Хаджар мгновенно отдал команду зафиксировать татуировку.

— Я не знаю, что такое «достопочтенный», но надеюсь, что ты не оскорбляешь меня в моем же доме.

Значит, действительно, законы гостеприимства даже в этом странном месте все еще работали. Это не могло не радовать. А то, что они не знали обращение «достопочтенный» который существовало в Семи Империях еще когда они пребывали в состоянии Ста Королевств, давало понять, что чернокожий народ прожил в своем уединении куда дольше, чем можно было подумать.

Возможно — прямо с разрушения Города Магов…

— Прошу простить, если чем-то обидел, — слегка поклонился Хаджар.

В ту же секунду все трое осенили себя какими-то знаками и отшатнулись. Тот, кто назвался Говорящим с Природой и вовсе потянулся к костру. В этот же миг часть пламени, будто ожив, отделилась от огня и обвила ладонь сухого мужчину.

Свет выцепил многочисленные татуировки-узоры и письмена, которые покрывали кожу Аблима. Тот произнес слова, которые нейросеть перевала как:

— Третья форма: Подчинение.

Пламя, кружившее вокруг запястья Аблима, внезапно приобрело форму огненного… бумеранга. Оружия, которое Хаджар в этом мире и вовсе никогда не видел, а узнал только благодаря фильмам из мира Земли.

И, несмотря на то, что Хаджар вновь не почувствовал ни единой толики энергии, возмущений в потоках Реки Мира, мистерий Духов или чего-то подобного, он явно ощутил, что попади такой бумеранг по нему и…

Возможно, если бы он успел призвать Черный Клинок и Зов, активировал Королевство Меча и направил всю силу на защиту, то, в прямом столкновении с этим «простым» огненным бумерангом, отделался бы серьезными переломами и ожогами.

В противном случае уже стучался бы в двери праотцов.

— В Зеленом Доме, племенной Лазурного Облака, считается оскорблением кланяться людям в той манере, как сделал ты, — довольно строго произнес Иблим.

— Не со зла, — ответил Хаджар. — я не знаю ваших обычаев, но, клянусь, не имел намерения оскорбить вас или ваших богов и…

Хаджар уже успел мысленно попрощаться с другом и сестрой. Говорящий с Природой замахнулся огненными бумерангом и почти выпустил из его рук, как перед ним встала та самая девушка.

— Это лишь чужак! — едва ли не выкрикнула она. — он глуп как детя и слеп, как водяной крот! Не отнимайте у него дар Вечных Истоков!

— Анетт, — в голосе Прокладывающего Путь звучало даже нечто более крепкое, чем закаленная сталь.

— Отец, — девушка тут же рухнула на колени. Обняв себя за плечи, скрестив локти на животе, коснулась лбом земли.

И, видит Высокое Небо, более странного поклона, Хаджар еще никогда не встречал. Хотя и осознавал, что в этом жесте заключался некий сокровенный смысл.

— Твоя мать стирает белье на реке, ей требуется помощь.

— Да, отец, — и девушка, поднявшись на ноги, но не смея встречаться ни с кем взглядом, покинула шатер.

У самого порога она задержалась и даже слегка дернула головой в сторону Хаджара, но, так и не осмелившись повернуться, вышла наружу.

Через край отодвинутой шторы, сделанной из бусин, Хаджар успел заметить насколько оживлена деревня снаружи.

— Из неё получится хорошая Охотница, — Аблим опустил бумеранг и, дернув запястьем, вернул огонь обратно… в костер. — Я чувствую дыхание Перворожденных на её коже и слышу шепот Природы в шелесте её волос.

— Ты просто слишком любишь племянницу, брат мой, — едва заметно улыбнулся Иблим, а затем повернулся к Хаджару. — Большим оскорблением в Зеленом Доме считается поклон Оскверненным. Но смертной ошибкой — упомянуть, даже мимолетное взмаха птицы-бабочки, их лживое имя.

Хаджар не был идиотом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 853**

— Начнем сначала, племенной Лазурного Облака, — Иблим поднялся и отошел к плетеной корзине. Достав из неё вяленую рыбу неизвестной породы, он кинул её Хаджару. Потом взял еще две. Оставив одну себе, вторую отдал брату. –Что ты ищешь в Зеленом Доме?

Хаджар, сняв шкуру, вгрызся в мясо. Сухое, жесткое, пахнущее незнакомыми специями, но вполне сносное. Он пробовал и похуже. Намного хуже…

— Можно просто — Хаджар, — решив, что стоит наладить хоть какой-то мост, Хаджар решил действовать согласно науке, которой его обучал Южный Ветер и которую он постигал самостоятельно живя в теле уродца. — Для начала, Прокладывающий Путь, Говорящий с Природой, я бы хотел извиняться за все мои слова которые были сказаны и которые еще только будут произнесены.

— Говори свободно, чужак, — взмахнул рыбой Иблим. Странное дело — Хаджар явно ощущал, что куда сильнее из пары именно Аблим, но говорил его брат, а сам сухой муж продолжал хранить молчание. — Моя дочь, Анетт, несмотря на юный возраст несет в себе мудрость нашего рода. Она права — ты лишь чужак. Так что мы будем относиться к тебе как к неразумному ребенку, не прошедшего посвящение Перворожденным.

— Благодарю, — Хаджар едва сдержался, чтобы не поклониться. И, если честно, куда больше сил ему пришлось приложить, чтобы не добавить –"наверное«. — Перед тем, как ответить на твой вопрос, Прокладывающий Путь, мне нужно задать свои. Могу ли я это сделать?

И вновь братья, переглянувшись, непродолжительное время что-то молча обсуждали. Была ли это телепатическая связь или такая же история, как между Эйненом и Хаджаром, последний не знал.

— Задать можешь, — кивнул, наконец, Иблим. — Но не обещаю, что дам тебе ответы.

— Спасибо, — поблагодарил Хаджар.

Рыба, которую ему дали, плохо поддавалась манипуляциям. Шкура почти не снималась, чешуя так и летела в разные стороны, а на каждом оторванном волокне кожи оставалась некоторая часть мяса.

С другой стороны двое братьев так лихо расправились со своей закуской, что Иблим уже пошел за следующей порцией.

Все это, возможно, было сделано для того, чтобы притупить бдительность Хаджара. Ибо за время разговора Аблим так и не отошел от костра, а пламя то и дело неестественно тянулось к его ладоням. В какой-то момент это даже начало напоминать дрожание груди при дыхании.

С той лишь разницей, что костер не умел „дышать“.

Хотя, возможно, у Хаджара просто разыгралась паранойя.

— То, что вы называете Зеленом Домом, это джунгли Карнак’Хакс?

Судя по тому, как дрогнуло пламя, Хаджар опять произнес что-то не то, но двое чернокожих сдержали свой нрав. Вернее, сдержал его Говорящий с Природой, а Прокладывающий Путь просто на секунду замер, так и не донеся рыбы до рта.

— Знаешь ли ты, как переводится с языка Предков, это название, Хаджар?

Очевидно ведь было, что нет, но Хаджар счел, что ерничество — это не тот путь, что приведет его к успехи или банальному выживанию.

— Нет, — попросту ответил он.

— Земли нечистых, — Аблим, ловким движением длинного ногтя на указательном пальце срезал пласт кожи с рыбы, а обратным движением подцепил мясо и тут же отправил его в рот. — Когда-то давно, когда еще не опустела небесная земля Говорящих, в Зеленый Дом свозили тех, кто был как мы, — Аблим провел ладонью по собственной руке. — кожи цвета ночного неба.

— Земля Говорящих — это Страна Магов? Парящий Город?

— Белые люди называли его так. Но это было давно. Так давно, что те, кто называл нас нечистыми исчезли, а мы остались последними хранителями Знания.

Хаджар еще раз посмотрел на Аблима. Его татуировки теперь казались не просто украшением или национальными знаками отличия, а чем-то сакральным и таинственным.

— Значит ты, Говорящий с Природой, маг?

Хаджар понятия не имел, что он такого сделал, но Аблим выглядел недовольным и даже оскорбленным. Глядя на его лицо, Иблим рассмеялся. Улыбаясь так широко, что открылись десны, он заставил Хаджара вздрогнуть. На его деснах, как и на бровях, так же виднелись татуировки.

Какую же боль вытерпел этот муж, когда ему набивали, чуть не поверх зубов, эти странные символы.

— В Зеленом Доме, Хаджар, нельзя обращаться к Говорящему с Природой не спросив у того дозволения и не получив разрешения.

— Понял, — Хаджар прокашлялся и, скрепив волю, посмотрел в глаза Аблима. На этот раз, подготовившись, он смог выдержать давление непонятной силы. –Могу ли я обратиться к тебе, Говорящий с Природой.

Несколько секунд они играли в гляделки, пока Аблим не ответил:

— С неразумными детьми общаться удел Прокладывающего Путь.

Иблим бросил на брата быстрый взгляд, после чего несколько устало вздохнул. Хаджар же понял, что разрешения он не получил. Что же, у него еще будет шанс разговорить этого странного человека.

Все же, возможно, на многие километры вокруг, он был единственным магом. А для современной истории Семи Империй так вообще ходячим нонсенсом — маги считались исчезнувшей цивилизацией, а их единственный осколок –Библиотека, мифическим местом.

Как выяснил Хаджар, не так уж и „мифическим“, но теперь все равно не доступным. Так он, вместе с Эйненом и другими людьми оказался причастен к его разрушению.

— Но ты прав, Хаджар. Talesh — с языка предков переводиться как Говорящий. Но это наименование слишком сложно для тех, кто не обладает Знанием. Поэтому его упростили до Ash — маг или волшебник.

Почему-то Хаджару показалось, что Ash — Эш, кажется ему чем-то знакомым, но он не мог понять, почему именно. Что для Рыцаря Духа было весьма странным событием…

— Для меня большая честь встретить мага, — Хаджар, ощутив на себе холодный взгляд „выжженных“ глаз поправился. — То есть я хотел сказать –Говорящего.

Аблим отвернулся, показывая всем своим видом, что на слова чужака ему плевать.

Странный человек…

— Прокладывающий Путь, — обратился Хаджар к Иблиму. — Знаете ли вы, что ваш Зеленый Дом являются частью Империи Дарнас?

— Все что я знаю, Хаджар, это то что Зеленый Дом являются частью Космоса. Его крупицей. Маленькой. Незаметной для песков времени. Такой же, как и любое племя, каким бы большим оно не было.

То, что произнес Иблим, звучало красиво, мистично и в чем-то даже мудро, но, все же, главное оно выдавало.

— Значит знаете.

Иблим не стал ничего говорить. Вместо этого он поднялся, подошел уже к другой корзине, покопался там недолго, затем что-то вытянул и в той же манере бросил Хаджару.

Тот поймал на лету.

На ладони Хаджара лежал медальон из потемневшего от времени и сырости нефрита. В центре значился иероглиф „Жизнь“, поверх него, сплетаясь в причудливом узоре, вился иероглиф „Власть“, а основанием для композиции служил вытянутой символ „Земля“,

Власть над Жизнью на Земле — герб Императорского Рода и всей Империи Дарнас в целом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 854**

Как там говорила Анис? Экспедиция, состоящая из сорока Повелителей, двух Безымянных и одного Великого Героя, отправилась в эти места и сгинула бесследно?

Теперь Хаджар мог понять почему. Если в Карнаке наберется хотя бы десяток таких, как Аблим Говорящий с Природой, то… Хотя, все же, Аблим был силен, это без сомнений, но чтобы убить Великого Героя у него сил не хватит.

Что-то здесь было не ладно…

— Я не собирался так говорить, Прокладывающий Путь, — Хаджар сжал кулак с медальонов падших воинов Дарнаса. Будучи солдатом, он чувствовал по отношению к ним некую солидарность. — Могу ли я забрать этот медальон?

— Забирай, — легко отмахнулся Иблим и уселся обратно на шкуры животного. –Ты задал свои вопросы, Хаджар?

— Задал.

— Тогда пришло время отвечать на мои. И думай тщательнее, перед тем как произнесешь свои слова. Может мы и относимся к тебе, как к неразумному дитя, но даже детей порой наказывают за проступки.

Такая открытая угроза не прошла мимо слуха Хаджара.

— Спрошу в третий раз, Хаджар — что ты делаешь в Зеленом Доме?

Хаджар отдышался, отложил в сторону так и не поддавшуюся ему окончательно рыбку и устроился на шкурах поудобнее.

Как бы не повернулся этот разговор, его, по крайней мере, не убьют — они сами привели его в свой дом и вряд ли бы нарушили закон гостеприимства. Но подготовиться следовало к чему угодно.

— В Зеленый Дом меня отправил Император Дарнаса — Морган Отважный. Он не знал, что здесь обитают разумные существа и…

— Решение между племенами Зеленого Дома и Императорским Родом Дарнаса было подписано сорок тысяч лет назад, — вдруг резко перебил Хаджара никто иной, как Аблим, Говорящий с Природой. — Это не такой большой срок для адептов, — это слово он буквально сплюнул. — чтобы забыть о старых договоренностях.

Что за «решение» и как его можно было подписать, Хаджар не знал. Но, что он знал точно, так это то, что Морган в очередной раз играл какую-то свою игру. Иначе как еще можно было объяснить то, что он не предпредил свой «доверенный» отряд о том, что в джунглях Карнака их будут ждать не самые радушные к чужакам ребята.

Хаджар не обманывался себя текущим положением дел.

Не приведи его сюда Анетт, а прийди он на своих двоих, да еще в доспехах и с Черным Клинком наголо и сходу поздоровался бы с огненным бумерангом Аблима.

А еще он выяснил то, что может не все, но «высшие чины» племен Зеленого Дома были в курсе о существовании адептов.

— Итак, Хаджар, для чего тебя сюда отправили?

То, каким тоном задал этот вопрос Иблим, не оставляло сомнений — несмотря на все заверения, Хаджара считают если не врагом, то нежеланной личностью.

— Смею заверить, что это никак не связано с вашими племенами, — отвечал Хаджар, хотя уже не был уверен, что Морган и их в свои схемы не включил.

Хаджар терпеть не мог интриги, но еще больше он их не терпел, когда не мог увидеть даже поверхности чьего-то плана…

— Для чего же Император Дарнаса отправил к нам своего человека?

Хаджар прокашлялся.

— Началась война. Война между Империями Дарнас и Ласкан.

Иблим попросту пожал плечами.

— Племена воюют постоянно, — философски заметил он. — За еду, за территории, за возможность выжить, за женщин, в конце концов. Это не повод, чтобы отправить сюда белокожего.

Хаджар уже не впервые ощущал на себе расизм — хватало и на земле, где его нация не пользовалась особым почтением в той стране, где он рос. Но то, с каким отвращением Прокладывающий Путь произнес слово «белокожий» было сравнимо лишь с купанием в навозной луже.

— Воины Ласкана, в том числе и двое из сильнейшего их числа, отправились сюда и…

— Я теряю путь твоего рассказа, — перебил Иблим. Хаджару очень хотелось поправить, что не «путь», а «нить», но своим укладом… — Только что ты говорил, что тебя отправил Императора Дарнаса, а теперь вспоминаешь Ла… Ласкунцев.

Хаджар едва не засмеялся. Ласкунцы… это стоило запомнить. Видимо, его подозрения по поводу чернокожих племен все же были безосновательны.

О Дарнасе они слышали, а вот о соседнем государстве — нет.

Задачу это, разумеется, никак не упрощало.

— Если бы не Ласканцы, меня бы здесь не было. Они пересекли границу Дарнаса и отправились сюда в поисках древней гробницы, принадлежащей Хозяину Небес.

В очередной раз пламя дрогнуло и потянулось к руке Аблима, а взгляд его брата стал даже тяжелее, чем прежде.

— Это тайна, Хаджар, тайна, которая не доступна даже Прокладывающим и Говорящим, если их племена не находятся в числе Передающих Знания.

— Теперь эта тайна, Прокладывающий Путь, известна всей верхушке Дарнаса! И, судя по всему, Ласканцем тоже.

— Что же, — скрестил руки на могучей груди Иблим. — если они хотят потревожить покой нашего покровителя, могут смело приходить к нам. Их постигнет та же участь, что и предшественников.

Хаджар тяжело вздохнул и покачал головой. Именно такой реакции он и опасался.

— Вы не сможете отсидеться, Прокладывающий Путь. Никто не сможет. Война будет идти на уничтожение и охватит даже самые отдаленные границы Империй.

— Зеленый Дом оберегает своих сыновей и дочерей, белокожий чужак, — едва ли не прошипел Аблим. Что показательно, он так и не вернул пламя обратно в костер — оно все еще кружилось вокруг его запястья. — И к Вечным Источникам отправятся те, кто захочет вступить на его территорию.

— Уже вступили! — в сердцах гаркнул Хаджар. — То сражение в небе, которое наверняка не прошло мимо вас, было лишь началом. Я, возможно, смог убить одного Великого Героя Ласкана, но с ним был и второй. Танигед Облачный будет искать эту гробницу. А узнав, что её ищут и люди Дарнаса, Ласкан мгновенно пришлет подкрепление. Если уже не прислал. Скоро эти леса будут заполненными лучшими из лучших бойцов. Начнется резня и польется кровь!

— В одном ты прав, Хаджар, польется кровь, — глаза Иблима блестели кровожадной решимостью. — Кровь людей с белой кожей.

— Как бы вы ни были сильны, перед мощью Империй не устоит никто. Если потребуется, Ласкан пригонит сюда военные летающие корабли. Одного залпа орудий судна такого же класса, как «Ярость Смертного Неба», хватит, чтобы уничтожить все ваше племя.

— Это угроза, чужак? — в руках Говорящего с Природой вновь появился огненный бумеранг.

— Нет, лишь факт, — Хаджар удивился тому, что в языке племен нашлись аналоги на большинство требуемых ему слов. К остальным же нейросеть подбирала весьма точные синонимы. — Факт того, что вам придется выйти из тени. Либо…

— Либо что, Хаджар Дархан? — прищурился Иблим.

— Либо покажите мне где находится гробница Хозяина Небес. Я смогу узнать, что требуется Ласканцам, забрать это и увести их из ваших земель и…

— Исключено! — едва ли не хором перебили братья, а затем продолжил уже один только Иблим. — Никто, включая тебя, Хаджар Дархан, не проникнет в гробницу Хозяина Небес. И это наше последнее слово.

— Тогда, хотя бы, укажите направление!

— Это тоже исключено, — Иблим поднялся на ноги, а его брат отпустил пламя обратно в костер. Вместе они направились к выходу. — Мы тебя не звали, Хаджар Дархан, но ты пришел. И теперь у тебя есть два выбора — либо остаться здесь и попытаться стать частью нашего мира, либо присоединиться к тем, чьи зеленые камни теперь лежат в моей корзине.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 855**

Отложив в сторону простецкий костыль, сделанный из дерева Ормонга, которое росло на территории племени Шук’Арка повсеместно, Хаджар опустился на жесткую траву.

Сидя на берегу местной реки (во внешнем мире она бы считалась ручьем, хотя на Земле действительно бы сошла за реку), Хаджар смотрел на ясное, синее небо.

Подошла к концу первая неделя его жизни с племенем Шук’Арка. Он выяснил, что они были одним из пяти самых крупных племенем Зеленого Дома — джунглей Карнака. И, по совместительству, являлась Передающими Знания.

Собственно, именно за счет этой функции — обучения подрастающего поколения, племя и разрасталось. Остальные племена Зеленого Дома, которые хотели, чтобы их дети приобщились к Знанию, отправляли молодых к Передающим это самое Знание.

Так что на данный момент, по скромным подсчетам Хаджара, Шук’Арка насчитывало по крайней мере сорок тысяч человек.

Капля в море по меркам Империи, но стоило учесть, что почти каждый чернокожий, встреченный Хаджаром оказался максимально необычной личностью.

Хотя, обо всем по порядку.

Начать стоило с того, что все, кто был старше десяти лет, обладали тем же странным энергетическим телом, что и Анетт. Внутри них будто плыло какое-то энергетическое марево, в центре которого сияла разноцветные звезды.

Всего Хаджар смог обнаружить шесть различных цветов в звездах местных «Говорящих».

Ничего общего с четкой и строгой энергетической конструкцией с Ядром у адептов как внутренней, так и внешней энергии в Семи Империях.

Кстати о самих рангах. Их оказалось всего два и обоим обнаружились обыкновенные аналоги.

Прокладывающий Путь — он же Иблим племени Шук’Арка и он же — банальный вождь. Ранг же так именовался поскольку джунгли Карнака, или, как их называли местные, Зеленый Дом, были не самым благоприятным для жизни местом.

Нет, за прошедшие три дня Хаджар не столкнулся ни с нападением зверей, ни с аномалией, ни с ккаой-либо другой угрозой, но это не означало, что их не было вовсе.

Домов чернокожие не строили, особыми пожитками не обладали, ездовых животных не использовали, земледелия тоже не знали.

Они просто кочевали из одной области в другую, а дорогу для них и новое место обитания выбирал вождь. Он же — Прокладывающий Путь.

И, в отличии от адептов, местным постоянно, как и простым смертным, требовались вода и еда. Воду, как и часть провианта, они получали из реки. Вода была пресной, но сопряженной с опасностями — в ней обитали всякие твари и паразиты.

Так что воду забирали специальные люди, которые именовались просто и понятно — «Собиратели». Они же отвечали за то, чтобы приносить в лагерь фрукты, коренья, какие-то особые листья и древесные плоды.

Обычно их сопровождало несколько «Охотников» — тех, кто отвечал за, непосредственно, охоту. Из оружия они использовали простые копья, с наконечниками из костей животных, луки со стрелами, подобие пращей и, разумеется, бумеранги.

Причем всем этим они управлялись настолько ловко, что создавалось впечатление, будто находились как минимум на стадии Единого с Миром. Но, тем не менее, никакого присутствия мистерий Хаджар не ощущал.

Зато он ощущал, каждый раз, когда наблюдал за местной «магией», как у него волосы на всех частях тела дыбом поднимаются.

Он лично видел, как один из Охотников подошел к дереву, прикоснулся к нему, что-то прошептал и ствол будто ожил. Прямо из него, на глазах Хаджара, выросла ветка, по форме напоминающая древко для копья.

Спустя мгновение она отвалилась и уже на земле сформировала это самое древко.

И это не было самым удивительным. Люди здесь могли буквально управлять водой. К примеру та же Анетт — Хаджар видел, как она тянулась к водной глади, а та, в свою очередь, поднималась к ней, разделялась на части или формировала водный шар или шлейф.

Примерно то же самое Хаджар видел и в видениях показанных ему Тенью Последнего Мага в Море Песка. Но одно дело видеть отдаленное, покрытое пылью прошедших эпох, прошлое. И совсем другое — собственными глазами в современном мире.

Так же, как Анетт с водой, другие умели со всеми четырьмя основными стихиями, а так же, что пугало, с кровью и солнечным светом.

Свою магию они называли «формами». Причем, чем больше Форм член племени мог создать, тем более сильным он считался.

Сильнейший из всех, познавший последнюю — пятую форму, именовался Говорящим с Природой, он же местный шаман, лекарь и целитель душ.

Все свои знания Хаджар, на всякий случай, фиксировал на бумаге. Особой необходимости в этом не было, но такие простые действия помогали ему сконцентрироваться.

Хаджар тайком (каким-то образом местные могли это почувствовать) при помощи Взора проверил что делается в округе. Как и всегда — за ним следило, с разных сторон, сразу четверо Охотников.

Каждый раз они менялись — никогда не были одними и теми же. Их половой и возрастной состав так же менялся от дня ко дню.

Несмотря на простоту уклада жизни местных, нельзя было недооценивать их острый ум. В последнем Хаджар убеждался едва ли не каждый час своего пребывания здесь.

— Проклятье…

Коснувшись пространственного кольца, Хаджар обратился мысленно к хранящемуся внутри артефакту. Вытащив его в реальность — небольшую деревянную плашку с вырезанной на ней стрелкой, он отправил в неё небольшую искру энергии.

Стрелка зажглась мерным, сероватым свечением, затем это свечение — её точная копия, отделилась от плашки, поднялась на пару сантиметров и… застыла без всякого движения.

Вновь выругавшись, Хаджар убрал артефакт обратно внутрь кольца.

— Что же с вами случилось… — прошептал Хаджар.

За минувшие дни он уже десятки раз доставал позиционирующий артефакт и пытался обнаружить волшебную метку, которую должен был активировать его отряд.

Увы, её так ни разу и не активировали.

Хаджар отказывался даже думать, что «Перья Грифона» не смог спастись и сгинул. Скорее всего, адепты либо не могли, по каким-то причинам, её активировать. Либо сигнал, по тем же мистическим причинам, не доходил до артефакта Хаджара.

Именно по той простой причине, что Хаджар понятия не имел, где находятся его люди, все еще не попытался сбежать.

По понятным причинам — на земле чернокожим он был не соперник, но ничто не мешало ему обернуться птицей Кецаль и уйти по небу.

За исключением двух причин — Хаджар понятия не имел, какой истинной мощью обладал Говорящим с Природой, ибо кроме первых трех Форм ничего из местной магии не видел. А вторая уже была озвучена.

— Как-только они поймут, что ты записываешь порядок их смены, они тут же его изменят.

Хаджар недоумевающе посмотрел на вылезающую из воды Анетт. Знала девушка или нет, насколько она красива была в своей мокрой, прилипшей к телу юбке, с жемчужным покровом, скрывавшим крепкую, упругую грудь, как страстно стекала по ней вода — Хаджар не знал.

Он просто любовался.

Его спасительница и единственная причина, по которой он находился в племени Шук’Арка.

Хаджар не сразу понял, на что намекает Анетт. Та уже успела подойти к нему и, взмахом руки, полностью согнать с себя всю влагу. Собрав её в небольшой водяной шарик, она легко кинула его в ближайший куст.

Оттуда донеслись недовольные бранные слова, смысла которых не уловила даже нейросеть.

— Спасибо за совет, — улыбнулся Хаджар и убрал свои записи обратно в кольцо.

— Можно с тобой поговорить, Хаджар? — спросила девушка.

Внутри Хаджар ликовал. Все эти дни он специально старательно избегал Анетт именно ради этого — чтобы она сама к нему подошла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 856**

Анетт уселась рядом с ним. Трое сухих и один мокрый, вернее — мокрая Охотница, которая теперь сверлила недовольным взглядом Анетт, никак на это не отреагировали.

Членам племени не было запрещено контактировать с Хаджаром. Точно так же, как ему самому не было запрещено общаться с кем-либо.

Толстая коса Анетт, шириной в два мужских кулака, свисала через её левое плечо. Обнаженная шея и ключица манили взгляд Хаджара.

Два года проведенные на Горе Ненастий в полной уединении, с постоянным поглощением мяса и тренировками, не могли быть так легко заглушены всего одним походом в бордель.

Но Хаджар уже давно не был малолетним юнцом, у которого весь мир вертится вокруг чей-то щели между ног. Получив эстетическое удовольствие от нахождения рядом с экзотической красавицей, он легко отрешился от природного позыва.

— Расскажи мне о внешнем мире, — задала она весьма ожидаемый вопрос.

Почему-то красивых девушек, живущих в замкнутом социуме, постоянно прельщает какой-то эфемерный «внешний мир». Хаджар, сравнительно, посетил не так много регионов безымянного мира, но, пока, так и не отыскал этот мифический «внешний мир».

— Что именно ты хочешь знать? — спросил он.

Анетт, посмотрев за спину собеседнику, в сторону где росли кусты, понизили голос до практически заговорщического шепота.

— Расскажи мне о городах, — в её небесно-голубых, почти синих глазах плескался океан любопытства и примерно столько же — страха. — правда, что они сделаны из камня и блестящего металла и что в них живут сотни племен?

Малоопытный человек на месте Хаджара обязательно спросил бы у Анетт откуда она знает описание городов Дарнаса. Сам этот факт был более чем любопытен.

Ни в одном историческом трактате, находящимся в общем доступе, не упоминались люди с черным цветом кожи. И, вряд ли, хоть кто-то, помимо Императорского рода, знал о их существовании.

Так что откуда Анетт могла о них знать — загадка.

— Скорее тысячи племен, — улыбнулся Хаджар своей лучшей, актерской улыбкой. — Сотни тысяч.

Десять лет жизни только за счет своего умения «надевать чужие личины», как называли актерское ремесло в массах, порой приносили свои плоды.

— Сотни тысяч! — выдохнула Анетт. Огонь любопытства в её глазах разжигался все сильнее, а страх постепенно затухал, но Хаджару требовалось, что он вообще полностью исчез. — Разве может жить столько людей?

— Поверь мне, Анетт, их даже больше. Я бывал в разных городах. От тех, где действительно жили сотни племен, но последние годы провел в месте, где их число неисчислимо.

Анетт, непроизвольно, слегка приоткрыла рот. Её пухлые, чувственные губы, естественного розового, блестящего оттенка, в столице немедленно стали бы предметом завести любой придворной леди.

Им, для такого же эффекта, даже после становления истинным адептом, приходилось тратиться на дорогущие алхимические зелья и мази.

Женская красота издревле являлась для алхимиков основной статьей дохода.

— А еще, эти племена такие разные, что есть те, кто носят на голове тряпки, которые они сматывают в забавную кучу, — не давая девушке передавать, Хаджар буквально засыпал её разнообразной информацией. — Есть такие, которые ростом в полтора раза выше меня, а в плечах у них поместился бы валун, который Говорящий с Природой использует, чтобы вялить на нем рыбу.

— Таких больших людей не бывает!

— Поверь мне, — Хаджар вспомнил отца Гэлхада или, учитывая его поступок –бывшего отца. Такое, к демонам, вообще возможно?! — Самые сильные из них даже больше. А есть такие, которые ходят с глазами, узкими, как швейная иголка.

— А как они ими видят?

— Порой я задаюсь тем же вопросом… А еще я видел людей, у которых уши острее наконечника стрелы и к старости они превращаются в деревья.

— Превращаются в деревья, — выдохнула Анетт. — это из-за их единения со стихией?

Хаджар открыл было рот, чтобы ответить, но так и не смог подобраться нужных слов. Он понятия не имел с чем это было связано, и вообще –превращались в деревья все или только их Короли.

— Не знаю, — пожал плечами Хаджар. — это те секреты, которые они не раскрывают.

Анетт понимающе покивала головой. В конце концов у племени Шук’Арка этих секретов тоже было немалое количество.

— Когда ты упал с неба, — Анетт обняла себя за колени и подняла взгляд к небу. — Я видела бурю из которой появилось что-то, похожее на очень большую летающую лодку.

— Небесный корабль, — объяснил Хаджар. — По сути, это действительно большие летающие лодки. На самых крупных из них уместилось бы три племени Шук’Арка.

Глаза Анетт расширились от удивления.

— Таких больших я не видела даже на рисунках, — пробормотала она себе под нос.

Хаджар с трудом поймал себя за язык, чтобы не спросить — «на каких рисунках». А спросить хотелось. Какие бы рисунки не обнаружила Анетт, они не могли быть датированы даже началом эпохи Семи Империй.

И, получается, никаких Небесных Кораблей изображено быть на них не могло. Исключение могло быть только с экспедицией, которая здесь сгинула, но вряд ли они таскали с собой какие-либо рисунки.

Что, ко всем демонам, творилось в этих проклятых джунглях?!

— Анетт, — окликнул Хаджар погрузившуюся в свои мысли девушка.

— А, что? — очнулась та.

— Ты сказала, что видела корабли.

— Да, видела, — кивнула чернокожая красавица.

— А ты разглядела рисунки, которые были на них изображены?

— Разглядела, но не очень четко… Разглядела бы лучше, если ты бы не свалился мне на голову.

Хаджар улыбнулся и не стал извиняться за это. Девушка тоже улыбнулась. Её белоснежной улыбкой можно было пристыдить первый снег за его тусклый цвет.

— Ты видела такой рисунок? — Хаджар указательным пальцем, так, чтобы не видел ни один Охотник, начертил на земле герб Империи Ласкан.

Иероглиф «Небо» который рассекали меч и копье.

Анетт некоторое время его разглядывала, а потом ответила:

— Да, таких было три, но до земли не долетел ни один — все развалились на палки и тряпки.

— А люди?

— Людей я уже не видела, — ответила девушка.

— Их не было?

— Может и были, — пожала она плечами. — только я была занята тем, что тащила тебя к шатру Говорящего с Природой.

Хаджар вновь улыбнулся. За три десятка лет своей жизни он выяснил, что «загадочная» улыбка при разговоре с молодыми девушками — лучший способ реакции на любую «скользкую» ситуацию.

— А такой видела? — на этот раз Хаджар начертил герб Дарнаса и затаил дыхание.

Анетт внимательного его разглядывала и хранила молчание, а с каждым ударом сердца, проведенным в тишине, это самое сердце начинало постепенно замирать.

— Мне кажется, что да — видела. Но он появился раньше, чем остальные. Тьма, которая укусила небо, почти его не задела.

Хаджар облегченно выдохнул. Значит «Перьям Грифона» все же удалось уцелеть.

Ну, а сейчас, когда рыбка настолько плотно запуталась в сетях, пришло время задать главный вопрос.

— А ты сможешь показать направление куда он уп…

Остаток фразы Хаджара заглушил грохот и крики. Анетт вскочила на ноги и повернулась на восток. Там, над зеленым покровом джунглей, в небо взмыла полоса алой молнии.

— Сигнал от дозорных, — он приложила ладони ко рту. — Туганс идет в нашу сторону!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 857**

Анетт так и не успела ответить Хаджару. Двое Охотников, которые следили за Хаджаром, вышли из своих укрытий. Высокий, слегка худоватый парнишка в набедренной повязке из листьев и разукрашенный татуировками. Их, правда, было, куда меньше, чем у Говорящего с Природой.

— Анетт, идем со мной.

— Но…

— Анетт! — слегка, что удивило Хаджара, прикрикнул юноша.

Анетт, несмотря на свой не самый простой характер, опустила взгляд и пошла следом за юношей. Второй Охотник, точнее — Охотница, смерив Хаджара почти брезгливым взглядом, качнув ничуть не менее аппетитными, чем у Анетт, бедрами, замкнула их шествие и вскоре они скрылись в кустах.

Сам же Хаджар оказался наедине с двумя, не самого дружелюбного вида, здоровыми амбалами. В руках они сжимали некое подобие палиц. Вытянутые, плоские дубины, по карям которых были вставлены клыки животного.

— Что такое Туганс? — спросил у них Хаджар.

Он не испытывал перед парочкой особого страха. Кастыль, который лежал на земле, он носил с собой только ради показухи.

Что-то бы не сделал с ним Говорящий с Природой, это сработало даже лучше лекарства тети Доры Марнил — лучшей целительницы всей Империи.

— Не что, а кто, — пробасил один из воинов. — Пойдем с нами, белокожий чужак. Здесь оставаться опасно.

Не став спорить, Хаджар, изображая калеку, «с трудом» поднял костыль и тяжело на него опираясь, отправился следом. Когда они вышли с берега реки внутрь лагеря, то, к удивлению Хаджара, в нем было пустынно.

Сорок тысяч человек, живущих на сравнительно небольшой территории, обычно создают бесконечный шумовой фон, а мельтешение тел перед глазами так же становиться почти незаметным для глаза.

От того пустые «улочки» между шатрами и сами, в спешке оставленные жилище племени Шук’Арка выглядели подозрительно.

— Что происходит?

— Не твоего ума дела, — один из Охотников ткнул Хаджара палицей в спину. –Иди вперед и не задавай глупых вопросов.

В такой ситуации ложно было чувствовать себя гостем племени, а не его пленником, но Хаджар был умнее. Не было никакого смысла срываться на двух, пропитанных расизмом, членов Шук’Арка. Даже если Хаджар лишь немного их помнет (а в данном случае в своих способностях он не сомневался), то все равно правыми, в конечном счете, окажутся именно.

Может Говорящий с Природой их специально сюда подослал, чтобы они вывели Хаджара из равновесия. Ведь они — свои, а он — чужой. Если они его побьют — заслужил. Если он их — то это нападение без всякой веской причины и страх для местных жителей.

Такое допустить не смог бы ни один правитель. В том числе и Иблим, Прокладывающий Путь.

— Куда мы идем хоть? — спросил Хаджар, когда его провели через восточную часть лагеря и направили в сторону джунглей.

— Прямо, — коротко ответил Охотник.

Хаджар любил лес с самого детства и не важно где оно проходило — на Земле или в безымянном, бескрайнем мире. Но джунгли… это не было тем знакомым, привычным лесом, который для Хаджара, порой, был приятнее дома.

Даже несколько метров, пройденные по джунглям, стоили усилий, которые требуется человеку чтобы за волосы вытянуть себя из болота.

Настолько плотные заросли, что становилось понятно, почему Земные путешественники называли их зеленой стеной. Без острого режущего предмета пройти сквозь них было невозможно.

Отодвигая один, даже не ветку, а лист какого-то растения, человек понимал, что… банально не может этого сделать, потому что этот самый лист упирался и причудливом образом переплетался с еще десятком подобных.

И, несмотря на то, что Хаджар обладал силой, которая по самым скромным подсчетам находилась на уровне Рыцаря Духа Пиковой стадии, он все равно не мог собственными силами пробиться через джунгли Карнака.

Охотники, прикладывая не мало усилий, прорубали дорогу своими палицами.

При этом света едва хватало, чтобы разглядеть хоть что-нибудь на расстоянии в десяток метров. И это в разгар почти летнего дня.

Из-за тесно соединенных крон, света в джунглях было не очень много, а высокая, плотная растительность, опять же, превращалась в монолитную природную стену.

Хаджар, кроме широкой, покрытой татуировками и такими, же как у Иблима, только в меньшем количестве, шрамами, ничего не видел. При этом сзади его постоянно подгоняли тычками зубчатой палицы.

Так что не было ничего удивительного в том, что он не заметил, как они подошли к почти сорока метровому скалистому холму.

Сперва Хаджару рельеф показался монолитным, но вот Охотник подошел к скале, приложил к ней ладонь и что-то прошептал.

В этом не было ни толики манипуляции с внешней энергией, так что назвать произошедшее магией или заклинанием язык не поворачивался.

Но тем не менее, часть скалы отодвинулась и открылся проход внутрь огромнейшей, освещенной пещеры. Причем освещенный при помощи застывших под потолком светящихся сфер.

Внутри, сидя на полу, прижимались друг к другу дети, на каждый десяток которых приходилось по седой женщине.

Сомнения в том, что скала была делом рук человеческих, а не природных, тут же развеялись. Это было место, в котором прятали тех, кто не мог сражаться.

Стариков и детей. Причем, стариков только из числа женщин.

Чтобы не происходило на восточном рубеже лагеря, это потребовало объединенного сопротивления всех, способных «колдовать» и держать в руках оружие.

— Проходи, — Охотник указал палицей внутрь пещеры. — Сиди тихо. Не издавай ни звука.

— Я могу помочь, — Хаджару не гордость, а честь мешала ответить согласием на предложение спрятаться. Пока сражались те, кто спас ему жизнь, он не станет отсиживаться ни в каком убежище. — Я могу сражаться.

— Тебе нет доверия, чужак. Лучше сядь и…

Хаджар не стал дослушивать слова Охотника. Вместо этого, ловким движением руки, он выбил палицу из его рук и пока тот не успел среагировать, подсек ноги, ударил под затылок и толкнул внутрь пещеры. В ту же секунду скала, за спиной Охотника, вновь превратилась монолитной.

Оглушение было не сильным, так что Охотник придет в себя уже через десяток секунд.

— В какую сторону? — Хаджар, взмахнул рукой и в ней появился Черный Клинок.

Он уперся прямо под кадык второму Охотнику, так что захоти тот хоть слово сказать — сам бы себя отправил к праотцам.

Жизнь без половины души и невозможность пользоваться внешней энергией, а так же два года на Горе Ненастий, научили Хаджара как противостоять магам и колдунам.

Охотник указал палицей куда-то в сторону. Хаджар сощурился и слегка надавил на меч. Черный Клинок с радостью рассек кожу и черный жгуты с жадность рванули к энергетическому телу Охотника.

Тот побледнел настолько, насколько только может побледнеть обладатель черного цвета кожи.

Палица переместилась на тридцать градусов левее. Хаджар склонил голову на бок, но Охотник так и не изменил «указателя».

— Спасибо, — и Хаджар, оборачиваясь черным драконом, прорубая себе дорогу, помчался в указанном направлении. И,с каждым пройденным метром, он ощущал давящую ауру.

Теперь он знал, кого в племени Шук’Арка называли Туганс.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 858**

Замерев, Хаджар смотрел на одно из самых жутких и невероятных зрелищ, которые ему довелось лицезреть за два десятилетия странствий.

Цветущие джунгли превратились в гниющее болото. Смрад стоял такой, что дышать приходилось через раз. Поваленные деревья погружались в нечто булькающее серого цвета. Могучие стволы, которые Хаджар мог бы разрубить лишь используя Королевство, погибали в этой субстанции так легко и быстро, что от них практически не оставалось и следа.

Вонючий, едкий, выедающий глаза смог поднимался к небу, затягивая ясную, безоблачную лазурь серым облаком смерти.

Редкие полосы света, пробивающиеся сквозь покров гниения, выглядели яркими, белыми молниями. Из сгущающейся мглы они выхватывали силуэты падающих замертво чаек и альбатросов.

Земля, страдающая под натиском гниения, светилась мерным, зеленым светом. Расходясь вокруг пугающим, спиральным узором, свечение сходилось в ногах жуткой твари, стоящей в его центре.

За её спиной поднимались два огромных, кожистых крыла, чем-то напоминающих одновременно крылья Да’Кхасси и крылья падшего ангела из мира Земли.

Голову монстру заменял рогатый шлем, похожий на череп. Из-под его забрала струился зеленый свет, который и превращал все в округе в гниющую трясину, затягивающую воинов племени Шук’Арка внутрь.

Точно такой же свет, стекая зеленой жидкостью, излучал и жуткого вида молот, который демон сжимал в когтистых руках-лапах.

Двусторонний, тяжелый боевой артефакт. Каждая из бит в навершии молота выглядела как голова пустынного пса, а их длинные, вытянутые уши, одновременно напоминали клыки и пики.

Сам демон, закованные в украшенные белыми черепами, темно-зеленые латы, был двух с половиной метров ростом, а аура, которая вокруг него распространялась, находилась на уровне Безымянного средней стадии.

— Едаа-а-а-а, — голос у демона звучал, как ничто из того, что Хаджар слышал в своей жизни.

Жуткая смесь животного рыка и внезапного, таинственного шороха в самом кошмарном сне.

На вытянутой руке, как сперва показалось Хаджару, демон держал Охотницу, которая пару дней назад следила за белокожим чужаком.

Но, переведя взгляд чуть ниже, Хаджар понял, что на самом деле тело Охотницы уже постепенно исчезает в мутном, сером, булькающем вареве, в которое превращалась земля под действием зеленого свечения.

В руке же у демона находилось ни что иное, как-то самое энергетическое марево с яркой звездой в центре. Только теперь это марево являлось точной копией Охотницы. Эфемерная, прозрачная копия и…

Хаджар ощутил, как в его правой руке голодным монстром рычит Черный Клинок. В сознание Хаджара тот же ворвался ворох мгновенно исчезающих образов. Но, даже так, они ясно давали понять, что меч с одинаковой радостью сожрал бы как «душу» Охотницы, так и самого Демона.

— Прожорливый засранец, — прорычал Хаджар.

После того, как сам Хаджар осознал Королевство меча, его верный меч постоянно требовал пищи. И, если верить урокам Оруна, этому находилось простое объяснение — Королевство меча, в особенности Истинное Королевство, обладала мощью, с которой справлялись далеко не все Императорские артефакты.

Адепт с Королевством в руках которого Божественный артефакт — вот это действительно смертоносный союз.

— Еда-а-а-а, — вновь протянул демон и открыл пасть.

То, что сперва Хаджар принял за шлем, на самом деле оказалось «головой» и «лицом» монстра. Костяные, зеленые клыки впились в беззвучно кричащую энергетическую субстанцию. И, учитывая голод и жажду Черного Клинка, Хаджар больше не сомневался в том, что это действительно была душа Охотницы.

— Сейчас! — прозвучал крик со стороны одной из пяти групп воинов племени Шук’Арка.

Её возглавлял Иблим, Прокладывающий Путь. Вместе с несколькими сотнями своих собратьев он воздел руки к небу. Его губы произнесли несколько коротких слов. Хаджар находился так близко, что мог расслышать шум ветра, создаваемый дыханием вождя, но почему-то так и не различил ни единого слова.

Одновременно с ним руки воздели и остальные.

Что-то могущественное пришло в этот мир. Настолько могущественное, что Хаджар непроизвольно принял боевую стойку. Внутри него вскипела энергия и он еле удержался, чтобы не призвать Королевство.

Пока что на его стороне все еще находился фактор неожиданности, с которым он не хотел расставаться.

Затем Иблим произнес:

— Первая форма: Единения!

— Портовых шлюх мне в… — последние слова ругательства Хаджара заглушил каменный грохот.

На том месте, где только что стоял Иблим, теперь возвышался каменный гигант. Пяти метров ростом, он держал в своих каменных лапах палицу –копию той, с которой ходили некоторые Охотники.

Каждый шаг каменного гиганта, созданного подобной магией, должен был создавать эхо невероятной разрушительной силы, но… его не было. Вернее –почти не было.

Лишь легкие вспышки силы, разлетавшиеся по округе. Порой они ломали ветки деревьев, не попавших внутрь зеленого свечения распространившегося гниения.

— Что здесь происходит… — Хаджар только крепче сжал меч.

Он еще никогда не видел ничего, что можно было бы сравнить с этим. Лучшая из битв, которую ему довелось лицезреть — сражение ректора Святого Неба и Великого Мечника Оруна тому яркий пример.

Эхо от столкновения их техник и ударов разлеталось на многие километры и буквально крошило все, что попадалось ему на пути.

Здесь же энергия (если она вообще присутствовала, поскольку Хаджар, находясь в паре сотен метров от каменного гиганта, все еще не ощущал никаких нарушений в потоках Реки Мира) была настолько концентрирована, что эхо казалось её недостатком, а не «вторичной» мощью.

Каждый шаг каменного гиганта-Иблима отзывался в ногах настоящим землетрясением. Собственно именно оно — землетрясение и возникало с каждым пройденным метром.

По земле расходились трещины и водопады гнили стекали куда-то внутрь распахнувших объятья расщелин.

— Еда-а-а, — кажется, демон не знал других слов, но ему и не требовалось.

Закончив пожирать дух Охотницы, он вытянул руку ладонью к небу и резко поднял её вверх. Поток серой массы, с зеленым свечением внутри, выстрелил к небу прямо из-под ног каменного Иблима.

Хаджар машинально отшатнулся в сторону. Столп, диаметром в метр и высотой в сорок, обладал просто невероятной силой.

Безымянный демон, сожравший душу Охотницы — зрелище само по себе пугающее. Но его способность взмахом руки создать нечто, сравнимое по силе с техникой Императорского уровня?

Но на фоне того, что произошло далее, созданное демоном торнадо из кислоты и гнили попросту меркло. Каменный гигант-Иблим, ударом палицы, разрубил поток на две части и затем, будто ни в чем не бывало, вышел из него.

Прыжком, разламывающим землю и поднимающим поток ветра, сминающим ближайшие деревья, он преодолел разделявшие его с демоном расстояние и опустил палицу прямо на голову демону.

— Би-и-итва! — яростно протянул, насколько это вообще было возможно, демон.

Он поднял над собой молот и развернул так, чтобы каменная палица пятиметрового гиганта ударила между ушей-клыков пустынных псов.

Взрывная волна силы, разошедшаяся после их удара, подняла в воздух комья гнили и зеленой слизи. Сферой мглистой тины, она все расширялась, пока на её пути не оказался сам Хаджар.

Подняв меч, он вдруг понял, что если не вложит в блок мистерии Королевства, то не сможет защититься.

Хаджар поднял меч над головой. Черный Клинок вспыхнул ярким, рассекающим светом, который мгновенно свился в очертания чешуйчатого хвоста дракона.

Получившаяся защита, что удивительно, если её структурировать и записать, равнялась бы силе технике, уровня Неба. Вот только не отнимала ни капли энергии из Ядра.

Удар получился настолько мощным, что Хаджара, против его воли, отодвинуло на несколько шагов назад.

Когда мгла рассеялся и новоявленное болото успокоилось, Хаджар во все глаза уставила на то, что осталось от демона.

Груда исчезающих в тине костей, скомканные и разлагающиеся доспехи с исковерканным молотом, а на вершине этой причудливой груды яркий, красный камень.

Черный Клинок взревел голодным тигром, а сам Хаджар вдруг понял, что из этого красного Ядра получился бы отличный камень силы.

Секундная радость на лице Хаджара резко сменилась пониманием и осознанием текущей ситуации.

Никто из воинов Шук’Арка не ликовал. Большинство, после создания каменного Иблима, вообще находились в глубокой отключке. Сам же Прокладывающий Путь не спешил обретать привычный облик.

Отряхнув палицу от слизи, он повернулся на север.

Хаджар огляделся.

Всего на болоте стояло не больше пяти сотен чернокожих. Но на сражение явно уходило не меньше десяти тысяч.

Вопрос, где остальные, он так и не успел задать.

С направления, в которое вглядывался Иблим, ударила аура еще более сильная, чем прежде, а затем в небо, с ревом пламени и пронзительном криком хищной птицы, поднялся феникс.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 859**

— Чужак! — барабанные перепонки задрожали от каменного грохота, заменявшего голос гиганту-Иблиму. — Что ты здесь делаешь?! Где твои охранники?!

— Я пришел помочь, — честно ответил Хаджар, про себя отмечая, что, все же, именно охранники. — А охранники остались с детьми и стариками.

Иблим повернулся к Хаджару. Глаза каменному исполину заменяли драгоценные камни — каждый с кулак величиной.

— Ты слишком слаб для битвы с Туганс. Возвращайся обратно и проси у Перворожденных защиты.

Хаджар, не особо обращая внимания на слова Прокладывающего Путь, смотрел тому за спину. Феникс, явно не «простого», а волшебного происхождения, расправил крылья.

От взмахов его шестиметровых, переливающихся всеми цветами пламени, крыльев, поднимались волны настолько жаркого ветра, что они сжигали сам воздух. Огненные всполохи, превращаясь в миниатюрные звезды, падали на лесные кроны.

Вот только лесной пожар так и не начался.

Стекая по листьям деревьям, огненные звезды превращались в миниатюрные копии феникса и улетали куда-то внутрь джунглей.

Затем уже сам феникс, заслонившись крыльями, стал напоминать огромное веретено и ударил им о землю. Огненное торнадо, не поддающееся описанию из-за ослепляющей вспышки, разворотило северную часть джунглей.

Разумеется демон не мог прийти один и тот факт, что Иблим так легко разобрался с одним из представителей их рода, не означало, что нет и других. Тех, с кем, кажется, бились остальные воины племени Шук’Арка.

— Однажды я уничтожил целое племя Туганс, — Хаджар едва себя пяткой в грудь не ударил, бравируя тем, как едва не отправившись к праотцам, он истребил племя Да’Кхаси.

— Уведите его! — приказал Прокладывающий Путь, но было уже поздно.

Хаджар определил направление битвы и, оборачиваясь черным драконом, разрезая перед собой пространство и тем самым еще сильнее себя ускоряя, помчался прямо в гущу сражения.

Он делал это не только потому, что хотел отплатить долг чернокожим, но и еще по нескольким причинам. Во-первых ему нужно было завоевать их доверия. А ни что в этом, да и любом другом, мире не вызывает больше доверия, чем добровольно пролитая кровь.

Своя кровь…

Во-вторых Хаджар попросту не мог сидеть сложа руки, когда рядом кипела битва. Он был адептом и стремился пройти по лестнице пути развития, а для этого необходимо было сражаться.

Приземлившись прямо за спиной одной из Охотниц, Хаджар успел как раз вовремя, чтобы накрыть себя и её мистериями Духа Меча.

Черный, покрытый серебристыми чешуйками, призрачный хвост дракона обвил двух людей. Волна зеленого света, ударившего по нему, оставила после себя паутину трещин. Схлынув, впитавшись в землю, площадь диаметром в несколько метров она превратила в едкой болото.

Оттолкнув Охотницу в сторону, Хаджар направил поток энергии в ступни, одновременно с этим призывая лишь десятую часть силы «Пути Сквозь Облака».

Это позволяло ему стоять на любой, даже самой жидкой поверхности. Далеко не полет, но в битвах могло и сгодиться.

Бой с тенью осколка прошлого Горшечника тому подтверждение.

— Великие предки дайте мне храбрости, — прошептал Хаджар старую, как мир, молитву. — Ибо в этот день вы можете встретить меня на своем суде.

То, что творилось в джунглях… хотя, какие там джунгли. Куда не глянь –сплошное болото. Деревья, шипя и разлагаясь, тонули в нем. Трупы птиц и животных, с которых заживо слезала плоть, костями исчезали в серой, булькающей массе.

Сотни погибших чернокожих воинов, чьи руки, порой, еще тянулись к небу. Но даже оно было затянуто мглистой, едкой коркой.

Рядом с Хаджаром приземлилось обугленное, от кислоты, тело. В угасающих глазах парнишки, не видевшего и семнадцатой весны, Хаджар с удивлением увидел самого себя.

Не так давно он подумал о том, что неплохо было бы изменить внешний вид своих громоздких доспехов Зова. И, может это было связано с Королевством, а может действительно — с волей, но его пожелание сбылось.

Его доспехи из тяжелых, громоздких, напоминающих передвигающуюся крепость, стали походить на легкую, кожаную, с металлическими вставками, броню.

Они плотно облегала его тело,а вместо серебрянных узоров обзавелась таким же серебристым, но уже — рельефом.

Исчез и плащ. Ему на смену пришел шарф, разделявшийся на два языка и, непосредственно, подобие полукружной юбки. Начинаясь в сочленениях поножей и нагрудника, она стелилась до самой земли и полностью открывала ноги.

Вот почему в последнее время Хаджару, при его скоростных маневрах, было так легко балансировать. Именно эта юбка и помогала ему сохранять равновесие.

Совладав с первичным шоком и удивлением, Хаджар успел схватить юношу за руку, но не почувствовал должного сопротивления веса.

Рука юноши, по самый локоть, осталась в цепкой хватке Хаджара, а вот сам воин Шук’Арка, с остекленевшими глазами, исчез под водой.

Отшатнувшись, Хаджар еще раз окинул поле битвы оценивающим взглядом.

Несколько тысяч чернокожих воинов, демонстрируя невозможное своей странной магией Форм, бились с семью или восьмью десятками демонов.

Причем каждый из них, без преувеличения, находился по уровне силы либо на начальной стадии ступени Безымянного, либо на средней.

Целое войско из семи десятков Безымянных! Они бы могли уничтожить весь Дарнас, имей на то желание, но не могли справиться с чернокожими жителями джунглей, которые не знали ни пороха, ни каменных дорог, ни нормальной артефакторики.

Зато — они знали свои Формы.

Три юные девушки с копьями в руках, взяли в треугольник демона. Тот, точная, вплоть до оружия, копия погибшего под палицей Иблима, замахнулся молотом.

— Первая форма: Единение! — хором выкрикнули девушки.

В ту же секунду их окутало зеленое свечение, в котором Хаджар почувствовал дыхание природы. И то, с какой скоростью они начали двигаться, поражало воображение.

Даже Хаджару, для которого скорость стояла на первом месте даже перед силой, было сложно уследить за их выпадами. А каждый выпад, порождая зеленый луч, нес в себе смертоносность хорошо если не техники уровня Божественной.

Три чернокожие, весьма успешно, сдерживали демона, но при этом все равно не могли пробит его защиты.

В другой стороне, один из воинов, вытянул перед собой руку.

— Вторая форма: Воплощение, — произнес он.

Яркая, синяя молния, вырывалась из центра его ладони. Слившись с десятком точно таких же, выпущенных, как по сигналу, другими Охотниками, она, обжигая воздух, испаряя болотистую жижу, принимая смутные очертания стрелы-копья, понеслась на демона.

Три девушки, разомкнув свой треугольник, вонзили копья в землю. На этот раз, вместо слова «Форма», они прошептали что-то другое. Что-то, что Хаджар, как и в случае с Иблимом, одновременно слышал, но в то же время –нет.

Нейросеть на мгновенный запрос ответила выдачей ошибки.

Ошибки!

Такое с Хаджаром происходило впервые. Еще никогда прежде вычислительный модуль не отчитывался об ошибках!

Копья охотниц, внезапно, превратились в… деревья. Самые настоящие деревья, тонкие деревья, которые, вместо того чтобы тянуться к солнцу, устремились кронами к демону.

Сдавив его с трех сторон, заперев в своеобразном замке, они оставили его полностью беззащитным перед молнией.

Электрическая стрела, длинной со стенобитный гарпун, пронзила монстра. Тот взорвался зеленым светом, полетели кровавые ошметки, а в болото рухнул алый камень — ядро демона.

Всего тринадцать человек, силу которых Хаджар не брался определить, уничтожили демона, равного по силе Безымянному адепту начальной стадии.

Да’Кхасси собирались захватить часть Семи Империй и в том числе джунгли Карнака? Да их бы превратили здесь в…

— Берегись! — в бок Хаджару ударила водяная плеть.

Успев выставить перед ней клинок, Хаджар отлетел на несколько шагов в сторону. А на то место, где он стоял только что, опустился молот.

Волна зеленого света, распространяясь вокруг, мгновенно уничтожила нескольких воинов Шук’Арка. Те застыли в позах, в которых находились на момент попадания под удар демона. А уже меньше, чем через удар сердца, с их скелетов начала сползать кожа и плоть.

Демон, куда больше своих сородичей, с намного более плотной аурой, сразу двумя парами крыльев, завис рядом с Хаджаром.

— Знаешь, — Хаджар мысленно нырнул внутрь своей души. — я еще не убивал Безымянных. Ты будешь первым!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 860**

Аблим, только что использовавший Пятую Форму и теперь собиравший силы для её повторного применения, почувствовал угрозу.

Резко обернувшись и призывая силы огня, превращая их в два бумеранга, он уже замахнулся, чтобы отправить их в полет, как понял, что угроза была направлена вовсе не на него или кого-то из племени Шук’Арка.

Нет, просто сила существа была достаточно велика, чтобы все, находящиеся неподалеку, почувствовали угрозу своим жизням.

И, что еще удивительней, эта самая угроза исходила не от пришедшего на подмогу еще одного Говорящего с Природой или Прокладывающего Путь, а от белокожего чужака.

За спиной молодого мужчины, находящегося в личине юноши (омерзительное свойство адептов игнорировать дыхание духа времени) расправила свои крылья птица Кецаль. Дух свободы.

— Очередной мерз…

Аблим раскрыл свои глаза. В свое время, когда он еще был молод, то принимал участие в сражении с посланцами империи Дарнас.

Тогда он видел, как они, не слыша криков боли и унижения своих духов, подчиняли их своей власти и вытягивали из них все соки.

Но этот Хаджар Дархан, казалось, действовал в союзе со своим духом. Иначе как еще объяснить, что гордый Кецаль, которого считалось невозможным приручить, как невозможно приручить свободу, расправил крылья и влился в металлический клык — оружие чужака.

А после этого Хаджар Дархан вдруг преобразился. Нет, он не изменился внешне, но что-то изменилось в нем самом. А еще изменился мир вокруг него.

Аблим не видел этой призрачной черты, но чувствовал, что стоит ему пересечь барьер и он окажется во владениях Хаджара Дархана.

Это одновременно пугало и восхищало.

Такого Аблим не ощущал со времен сражения с посланцами. Вот только по сравнению с теми монстрами, Хаджар…

— Силен, — кивнул своим мыслям Говорящим. — Но не достаточно.

\* \* \*

— Первый Удар: Летящий Клинок!

На Черном Клинке серебряным светом засиял узор воспаряющей птицы Кецаль. Пролетая сквозь облака, она стремилась к острию меча, но пока не могла преодолеть даже первой третий клинка.

Хаджар, используя Королевство, применил первую из стоек техники «Меча Четырех Ударов». Раньше, не обладая Королевством, Хаджар, пусть и обладая Наследием, все равно до конца не мог раскрыть всю силу техники Черного Генерала.

Он использовал ту сокрушительную мощь, которая заключалась в первом, доминирующем и самом могущественном ударе техники, распыляя её в пространстве.

Но, благодаря Королевству и небольшому озарению, полученному благодаря наблюдению за каменным гигантом-Иблимом, Хаджар смог преобразить, а может и вернуть «Летящий Клинок» в один из его первозданных видов.

Вместо того, чтобы создавать целое цунами из трехметровых драконов-ударов, Хаджар создал всего один.

Вслед за его рубящим, наносящимся строго по вертикали ударом, мчался черный дракон. Длиной всего в метр, но он был таким плотным и ярким, что казалось, будто это не союз мистерий и энергии, а самый настоящий дракон.

Когда Хаджар обрушил всю мощь Летящего Клинка, которую смог максимально, для своих сил, собрать «воедино», то эхо, которое разнеслось в округе, было сложно сравнить с тем, что создавали его техники ранее.

Нет, это, разумеется, все еще был вихрь силы и разрезов-меча, но, на этот раз, их было куда меньше. И каждый разрез, обладая куда большей силой, теперь нес неподдельную угрозу даже для демонов.

Они, разумеется, не могли пробить их брони, но, тем не менее, оставляли порезы на кожистых крыльях.

Учитывая, что противники находились на ступени Безымянных, этого было более чем достаточно. Ведь даже барды не поверили бы, что простой Рыцарь Духа начальной стадии мог ранить Безымянного.

— Вра-а-а-г, — глаза демона, с которым сражался Хаджар, вспыхнули зеленым огнем.

— Проклятье, — выругался Хаджар и мысленно в очередной раз обматерил своего далекого предка.

Тварь раскрыла четыре крыла и приняла удар клинка-дракона на своей жуткий молот. Хаджару показалось, будто он ударил не противника, а настоящую гору.

Из пастей пустынных псов вырвались зеленые облака гниения и смога. Встретив черного дракона, покрытого узорами серебряных чешуек, они окутали его плотной дымкой.

Хаджар сплюнул кровью. Почти семьдесят процентов его удара развеялись в этом смоге, а то, что осталось, погасил блок тяжелого молота.

Демон, зарычав, взмахнул свободной рукой. Как он удерживал оружие, которое весило несколько тонн, одной рукой, могли бы понять только владельцы тяжелых мечей.

Поток зеленого света, принимая очертания собачьей пасти, ударил Хаджара с правой стороны. Не успевая заблокировать его мечом, Хаджар при помощи воли рассек пространство за своей спиной.

Его мгновенно затянуло в воздушный вакуум и собачья пасть, вместо того, чтобы ударить в него, врезалась в чернокожего воина, сражавшегося неподалеку.

Верхнюю половину несчастного буквально отгрызло. Из рваной раны, разделившей его тело наискосок, начали падать внутренности и фонтанировать кровь.

Но длилось это недолго — меньше, чем через удар сердца, в болоте уже исчезали его белые, чадящие кости, а плоть и облезла и испарилась.

За всем этим Хаджар наблюдал лишь краем глаза. Пропитав волей свое Королевство, находясь от демона на расстоянии в пять шагов, он обрушил всю его мощь прямо на противника.

Тварь задрожала.

Находясь под давление королевства, она на миг потеряла способности двигаться. На её броне начали появляться небольшие змейки трещин, а с крыльев потекла густая, синеватая кровь.

— Второй Удар: Обнаженный Клинок! — подобно истинному Хозяину Небес взревел Хаджар.

За спиной Хаджара пространство рассекла полоса тьмы. Вытянувшись на три сотни метров, будучи всего с мизинец толщиной, она оставила небольшие отверстия на всех деревьях, что встретила на пути. И, не важно сколько их было, она так и не ослабела.

Сам же Хаджар, исчезнув черной вспышкой, оставил после себя лишь остаточное изображение в виде оскалившейся морды дракона.

Сам же он, переместившись к демону, ударил тому в грудь. Выпад Черного Клинка был настолько быстрым, что, рассекая воздух, он оставлял по бокам волны черной дымки.

Демон, несмотря на всю свою силу, не успел заблокировать удар и меч врезался ему в место где у людей находится солнечной сплетение.

Броня вокруг точки удара потрескалась, затем выстрелила железно-костяной крошкой.

Хаджар с удивлением понял, что это были не доспехи, а непосредственно тело твари.

Кровь потекла на Черный Клинок, а тот с жадностью впитывал её внутрь и, перерабатывая, добавлял к своей собственной энергетической структуре.

Позади же демона взорвался океан тьмы, внутри которого то появлялись, то исчезали драконы-удары.

Все, что находилось на расстоянии в семьдесят метров, попросту исчезло в потоке мистерий меча.

— Вра-а-аг! — прорычал раненный демон и взмахнул молотом.

Вокруг Хаджара мгновенно оплелся призрачный хвост дракона, а позади появился воздушный вакуум. Он вновь утянул Хаджара в свой провал, но на этот раз недостаточно быстро.

Молот успел мазнуть по торсу Хаджара. Чешуя призрачного дракона разлетелась энергетическими осколками, а сам Хаджар в очередной раз сплюнул кровью.

Его Ядро разом опустело на половину от своего запаса — столько требовалось, чтобы спасти его от мгновенной смерти. Даже касательного удара молота Безымянного хватило ему, чтобы оказаться на пороге дома праотцов.

И все это с учетом, что в его груди билось сердце Травеса, а по жилам не растекался Волчий Отвар.

Разорвав дистанцию, Хаджар почувствовал дрожь в ногах. Зов, Черный Клинок, Дух Кецаль, Королевство и аура Безымянных — подобная битва требовала от него немыслимых энергетических затрат. Сила буквально утекала сквозь пальцы и времени у Хаджара в таком интенсивном сражении оставалось не больше десяти, может пятнадцать секунд.

А значит стоило использовать свой козырь.

Подняв меч, Хаджар произнес:

\* \* \*

Гигант-Иблим уже почти добрался до места главного сражения, как в небо ударил огромный вихрь тьмы. Разорвав смог, которым демоном затянули светила, он устремился куда-то еще выше.

Там, в вышине, он громом ударил своим звериным рыком и расправил два огромных крыла.

Еще через секунду по Зеленому Дому прокатилась волна силы. Она с корнями вырывала из земли деревья, дробила камни, осушала ручьи. Но вместо того, чтобы разбрасывать их в сторону, затягивала внутрь себя — к центру вихря.

Иблиму пришлось вонзить каменные руки в землю, чтобы и самому не оказаться затянутым внутрь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 861**

Одно дело «знать» какой эффект даст стойка техники и совсем другое –видеть собственными глазами. Когда Хаджар высверкнул мечом в стремительном, секущем ударе, то не мог даже предвидеть, что произойдет.

Техники, которыми он пользовался прежде, были написаны для мечников, но не теми, кто посвятил всего себя, вплоть до самых потаенных уголков души, пути меча.

Черный Генерал был именно таким. Вся его суть, все его «я» сосредоточилось вокруг силы, которую ему дарил меч. И, видит Высокое Небо, не было в мире ни до, ни после мечника более великого и непобедимого, нежели первый из Дарханов.

И именно его техника, созданная мечником для мечников, находилась в руках Хаджара. И, в отличии от времен, когда он использовал её не зная Королевства и не обладая нужным минимальным уровнем понимания сути Духа Меча, на этот раз в его власти был весь объем мистерий.

Черный Клинок ни издал ни единого звука. Используя всю, до капли, силу, которую даровало Королевство, меч Хаджара буквально пролетел по воздуху отпущенным в свободный полет осенним листом. А затем, как обнаженный хищный клык, вонзился вовсе не в противника, а в пространство перед самим Хаджаром.

Третья стойка техники «Меча Четырех Ударов», без всякого сомнения, объединяла в себе мощь первой и скорость второй, но при этом наносила удар, казалось бы, в пустоту.

Сперва, когда Хаджар взмахнул клинком, направляя в технику весомую часть своего энергетического запаса, то показалось, будто вообще ничего не произошло.

А затем, прямо перед Хаджаром, на расстоянии удара Черного Клинка, прямо на пространстве, если такое вообще было возможно, появилась маленькая, растущая полоса разрыва.

И Хаджар, перед тем как мир задрожал, мог поклясться, что увидел внутри этой полосы готовый вырваться на волю желтый глаз с вертикальный зрачком.

В следующее мгновение полоса уже затянулась, но сила, которую она высвободила, была чудовищна в своих масштабности и разрушительности.

Пробивая дно болота на несколько метров вглубь, в небо выстрелило торнадо из черного ветра, созданного бесчисленным множеством повторяющихся и дополняющих друг друга ударов меча.

Ярость удара была такова, что даже барабанные перепонки не готового к подобному Хаджара дрогнули от рева готового к битве дракона.

Пробив смог, закрывший яркую лазурь, торнадо вдруг разделилось на несколько частей так, что с земли стало казаться будто это два эфемерных крыла.

Втягивающая сила торнадо, почему-то обтекающая самого Хаджара, была настолько велика, что с корнями вырвала не только вековые деревья, не сожранные зеленым, едким светом.

Тонны серой слизи, разлагающей материю в демоническом болоте, начали мглистыми шлейфами втягиваться внутрь торнадо. И, сколько бы внутри него не было ударов меча, но они превращали слизь в мельчайшие капли жидкости, которая уже вскоре исчезала.

Тоже самое происходило и с сотнями огромных, крепчайших деревьях. Их труха, не успевая взлететь к небесной лазури, исчезало где-то внутри не стихающего торнадо мириадов стремительных и острейших ударов меча.

Камни, даже не долетая до эпицентра, превращались в пыль, оседающую на плечах сражавшихся.

Хаджар и представить не мог, что создал Черный Генерал в своей технике, что могло создать подобную силу. И это с учетом, что демонов, неистово сопротивлявшихся давлению затягивающей силы, буквально сминало.

С них срывало костяные, железные доспехи. Им ломало крылья. Тех, кто оказался к эпицентру техники «Вернувшегося Меча» ближе всего и вовсе протащило по земле, а когда они дотронулись до сонма черных ножей-ударов клинка, то от них отрывало конечности и отбрасывало в сторону.

И там, беззащитных, израненных, их добавили воины племени Шук’Арка. Причем самих чернокожих, как и Хаджара, потоки затягивающего ветра будто обтекали и не замечали.

Но все это не было истинной мощью техники. Лишь эхо, которое, как бы не старался Хаджар, был не в силах сдержать.

Та поразительная сила, которая была заключена в этой стойке, поддалась Хаджару лишь на треть. Остальной же объем рассеялся в пространстве в виде всесокрушающего торнадо.

Истинная же цель техники — четырехкрылый демон, как теперь понимал Хаджар, находящийся на уровне человеческого адепта средней стадии Безымянного.

Вонзив молот в землю, он ожесточенно размахивал обеими парами крыльев, но с каждой секундой техника Хаджара не ослабевала. С каждым исчезнувшим внутри торнадо очередным деревом, конечностью демонов или литром серой слизи, техника становилась лишь сильнее.

Торнадо расширялось. Охватывая все большую площадь и терзая само пространство.

А затем сознание Хаджара пронзила вспышка осознания того, что ему следует сделать в следующий момент. Еще до того, как меч закончил описывать широкую дугу, используя максимум физических возможностей и энергетического потенциала, вливая в технику максимум энергии, он выкрикнул:

— Второй Удар: Обнаженный Клинок!

Черная полоса, пронзившая торнадо, не развеяла его, а буквально впитала в себя всю накопленную мощь третьей стойки. И их симбиоз, вылившейся в силуэт огромного, под сотню метров, извивающегося спиралью черного дракона, чье тело и клыки были созданы из меча, а гривы и чешуйки из цвета истинного серебра, ударил по демону.

Тот распахнул свою пасть и закричал, исторгая из глотки потоки зеленого света. Те ранили огромного дракона, но не могли остановить его безудержного полета.

Длинной в сотню метров, а шириной в десятью часть от этого, он пролетел через демона. А тот, оказавшись внутри, попал под бесчисленное множество пронзаюших выпадов меча.

Когда все стихло, то разрушения, оставленные Хаджаром на Озере Грез, показались бы детской шалостью с тем, что творилось в джунглях.

Позади демона, от которого остались лишь ступни, не попавшие внутрь дракона, внутрь полу-округлой траншеи, шириной в сорок метров, проваливались уцелевшие деревья, потоки воды и постепенно исчезающей серой слизи.

Сама же траншея, постепенно сужаясь, простиралась почти на полкилометра. Ни единого дерева, ни единого камня, клочка травы и или хоть одного уцелевшего зверя не было видно на всем её протяжении.

Хаджар покачнулся.

Он схватился за вовремя подставленное плечо Анетт.

Сердце билось так быстро, как никогда прежде.

Это действительно был он? Именно его меч и его руки воспроизвели технику подобной силы? И ведь он еще даже не обладал хотя бы Графством — не то, что Истинным Королевством.

И он все еще не мог полностью погасить эхо своих техник.

Его сдерживала метка Духа Меча, а нейросеть упорно показывала, что он может использовать лишь 4,8%а от своего максимального потенциала.

Но, тем не менее, он, Хаджар Дархан, Рыцарь Духа Начальной стадии, стер с лица земли демона, равного по силе Безымянному адепту средней стадии.

Да, разумеется, адепт обладал бы достойными техниками, артефактами и алхимией, но, тем не менее.

Насколько же в своем истинном проявлении была сильна техника «Меча Четырех Ударов» и насколько чудовищен должен был оказаться последний, четвертый удар, который Черный Генерал пока так и не раскрыл своему потомку.

Что же, на этом фоне Хаджар мог поверить, что Эрхард, Последний (Проклятый) Король смог завоевать все Сто Королевств и объединить их в первую человеческую империю и…

— Ох, Вечные Истоки и светлые Перворожденные, — опора внезапно исчезла из-под плеча Хаджара. Тот обернулся и увидел Анетт. Девушка, прикрывая рот ладонью, склонилась над телом юноши. Того самого, во взгляде которого Хаджар увидел собственное отражение. — Это ведь сын Хакатта.

— И кто… такой… Хаккат? — спросил Хаджар.

Он говорил с паузами. После такой интенсивной схватки сил оставалось немного. Их едва хватило, чтобы усилием воли подхватить красный кристалл, оставшийся после смерти четырехкрылого демона и спрятать его внутрь пространственного кольца.

— Сын Говорящего с Природой из племени Тулеп’Харус.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 862**

Хаджар, за годы странствий, видел много культур и со многими он успел наладить отношения и погрузиться в их быт. Но, все же, племена чернокожих разительно отличались от того, что он видел даже в тех же бесконечных барханах Моря Песка.

То, как выглядело празднование победы в племени Шук’Арка больше походило на какой-то шаманский ритуал призыва духов в племенах орков.

Или, возможно, погружение того же шамана в глубокий транс в племенах бедуинов. Или, быть может, на танцы пьяных сельчан в королевстве, ныне –баронстве Лидус. А еще, на оргию в узких кругах Даанатана.

Правда на последнее — в наименьшей степени.

Отбивая чуткий ритм, сливающийся с ритмом сердца и духа, гудели барабаны. Изукрашенные белой краской, которая на одних телах выписывала силуэт скелета, на других — тела каких-то зверей и стволы деревьев, члены племени танцевали вокруг костра.

Они били ногами о землю, стучали ладонями о бубны, кружились, подражая движениям птиц и монстров, а затем сходились в хороводе и тянулись, спрятав лица к земле, к огню.

А пламя отвечала им тем, что в ритм барабанов, поднималось к небу жаркими, синими всполохами, чтобы затем вернуться к своему собственному, нескончаемому хаотичному танцу оранжевых лепестков.

— Слово племени Тулеп’Харус уже было отправлено? — спросил Иблим.

Он принял из рук сидящего рядом с ним человека широкую миску-тарелку. На ней вполне свободно мог бы уместиться небольшой, фаршированный яблоками кабанчик. Но вместо этого она была укрыта листьями, на которых лежали комки каких-то разных смесей.

И, судя по запаху, специй в них было просто огромное количество.

— Да, Прокладывающий Путь, — кивнул передавший миску Охотник. — к утру они будут знать о том, что мы не сберегли сына их Говорящего.

— Значит к утру, — задумчиво протянул Иблим.

То, с каким спокойствием племя восприняло битву с демонами, поражало воображение. Но, не столько поражало, сколько пугало, как легко и просто они прощались с погибшими в бою.

После того, как Хаджар одолел явного предводителя зеленых тварей, битва довольно быстро сошла на нет. Десятки раненных черным торнадо демонов оказались легкой добычей для Охотников.

Их добили буквально за десяток секунд. Те же твари, что уцелелили, встретили натиск разом высвободившейся силы тысяч Охотников.

К тому же подоспел и сам Иблим. В образе каменного гиганта, он крушил Безымянных демонов так легко, будто сталкивался со смертными мужами.

Лишь некоторые умудрялись пережить два удара его зубастой палицы. Остальным же хватало и одного.

— А в чем проблемы с сыном Говорящего Тулеп’Харус? — шепотом, у сидящего рядом Анетт, спросил Хаджар.

После битвы, на вечернем костру, его посадили в круг людей, которые, как понимал Хаджар, ярче всего отличились в битве. Они ели первыми и пили первыми. А еще, по какой-то причине, сами не танцевали.

И, что характерно для таких маленьких социумов, к вопросам сильного молодого поколения здесь относились очень внимательно.

К отличившимся в сражении подходили молодые парни и девушки, брали сидящих за руки и, недвусмысленно намекая, уводили к шатрам или, если те были далеко, к кустам.

Благо шум стоял такой, да и темнота хоть глаза коли, что это никак не сказывалось на атмосфере празднования победы.

К Анетт и Хаджару, правда, пока так и не подошли. Кроме них были и те, кто отказался, но подошедшие не расстраивались и протягивали руку соседке или соседу.

Видимо к процессу размножения здесь относились очень легко.

— В том, — перебили уже открывшую рот Анетт. — что Тулеп’Харус второе, по величине, племя в Зеленом Доме.

Хаджар повернулся, чтоб встретиться взглядом с Аблимом — Говорящим с Природой. В битве с демонами, краем глаза, Хаджар видел Пятую Форму Аблима. И, проклятье, это было ни с чем сравнимое представление созданное из ужаса и невероятной огненной мощи.

Лучший из магов Империи, ректор школы Святого Неба, возможно и был способен на нечто подобное. Но Хаджар очень сильно сомневался, что нашелся бы в Дарнасе хоть один, кто повторил бы подобную жуть.

— И в том, — подхватил речь брата Иблим. — что кровь их Говорящих сильна. Этот титул, вот уже десять поколений, передается в их племени от отца к сыну. И, обучением сыновей, так же десятки лет, занимаемся мы — племя Шук’Арка.

— А почему они не обучают сами? Разве крупные племена Зеленого Дома не обладают правом передачи Знания.

— Обладают, — согласился Иблим. — но многие луны назад Тулеп’Харус советом всех Прокладывающих Путь и Говорящих с Природой были лишены этого права.

Интересно, все ли Говорящие были так же сильны, как Аблим? Или их власть над стихией разнилась от племени к племени. Просто даже если представить себе десяток подобных магов, то они могли бы заменить целый армейский фронт.

А выдай им нормальные артефакты и… даже представить страшно.

И вот такая сила существовала практически под боком не просто Империи Дарнас, а её столицы — Даанатана.

Всего два дня лету на небесном судне и ты уже в джунглях Карнака…

— Но почему?

— Это не то, что нужно рассказывать чужаку, — прошипел Аблим. — Тебе и так поведали слишком много того, чего ты знать не должен.

Видимо правило на диалоги с Говорящим с Природой на самого Говорящего не распространялась.

Хаджар же только чуть разочарованно покачал головой. Своим участием в битве он надеялся наладить отношения с племенем чернокожих магов, но, видимо, не получилось.

— Успокойся, Говорящий! — вдруг, что неожиданно, засмеялся Иблим. Он хлопнул по коленям и повернулся к Хаджару. — Сегодня ночь победы. Мы радуемся, что выжили в схватке с Туганс и радуемся за павших. Они встретили свою тьму достойно. И, отправившись к Вечным Истокам, смогут обнять своих Перворожденных. А те прошепчут им в волосы, как они горды их славной жизнью и проводят, сквозь тьму в новый свет. И, кто знает, может завтра мы встретим наших павших в виде луча солнца, крика новорожденного, дуновения ветра или щебета утренней пташки.

Хаджар мало понял из того, что услышал, но, видимо, религия чернокожих не так уж сильно отличалась от верований народов Семи Империй.

Слова Прокладывающего Путь встретили одобрительными криками и еще более откровенными танцами.

— Хаджар Дархан, — продолжил Иблим. Видимо для него вид обнаженных тел, изгибающихся в самых соблазнительных позах был чем-то совершенно обычным. — Ты проявил себя в битве. Уничтожил Прокладывающего Путь Туганс. Нарушил мое слово, но, все же, сделал это во благо. Проси чего пожелает твоя белая душа. Если в моих силах — я исполню твое слово.

Речь Иблима была немного странной и резала слух Хаджару, но, возможно, это лишь из-за корявого перевода нейросети.

Хаджар, не отводя взгляда от Прокладывающего Путь племени Шук’Арка, произнес:

— Я хочу получить ваше Знание.

И тут же в лагере повисла мертвая тишина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 863**

— Да кто ты такой, белокожий чужак, чтобы просить о подобном?! –одновременно с тем, как в ярости закричал Аблим, за его спиной костер поднялся десятиметровым столпом, внутри которого роились хищные морды самых жутких тварей. — Твою голову, за одни только мысли о подобном, стоило бы снять с плеч и насадить на кол, чтобы на её примере показывать детям что происходит с теми, кто лишается рассудка!

Одобрительный гул пролетел над рядами воинов племени Шук’Арка.

— Ты проявил себя достойно, Хаджар Дархан, Северный Ветер, — Иблим выглядел максимально серьезным. — Но это не значит, что мы поделимся с тобой Знанием.

Любой, на месте Хаджара, тут же бы отступил. Одно дело ослушаться слова хозяина и присоединиться к нему в бою, и совсем другое попытаться забрать секрет, который являлся основой выживания всего племени.

Такое, не то что по законам гостеприимства, но банально по простой логике было опрометчивым шагом.

И, все же, Хаджар не был Хаджаром, если бы сдался так просто.

— Разве племя Шук’Арка не является племенем, передающим Знание? — спросил он. Стараясь сохранять спокойствие, Хаджар не поднимал голоса и даже не менял позы. Как сидел, так и продолжал сидеть. — Разве не вы говорили, что обучаете всех, кто приходит к вам за Знанием?

— Всех, кто нашей крови! — пламя за спиной Аблима стихла, но его глаза все еще оставались двумя темными провалами, с которыми Хаджар не спешил скрещивать собственный взгляд.

— Мы с вами вместе, плечом к плечу, бились с теми, кто не нашей крови! –на этот раз намного жарче возразил Хаджар. — Мы проливали кровь. Зеленую –демонов. И, что-то я не заметил, чтобы у меня кровь отличалась цветом от вашей крови.

— Ну так давай проверим! — зазвучало в толпе.

— Пустим кровь белому чужаку! — поддержали первого.

— Пусть повторит это без своей безумной головы!

— Белый возомнил, что он одного с нами племени!

— Где моя палица?! Только дайте мне до него добраться!

— ТИХО! — рев Иблима мгновенно заглушил все остальные звуки. Сам же Прокладывающий Путь поднялся и подошел к первому из воинов, кто выкрикнул в толпе. Удар могучего кулака шрамированного вождя отправил крикуна в короткий полет, закончившийся в ногах у других воинов. — Когда слово держат Прокладывающий и Говорящий, остальные молчат. Таков закон! И любой, кто его нарушит, узнает как выглядит моя собственная палица!

Народ стих, но по глазам было видно — одной искры окажется достаточно, чтобы вспыхнул лесной пожар.

— Только древние обычаи и законы! — Иблим воздел руку к небу, а затем указал на джунгли. — Только они отделяют нас от угнетателей прошлого и от зверей, которые живут в Зеленом Доме. Только они помогают нам выживать сквозь все луны, что прошли с нашего исхода из земель белых угнетателей!

Что-то в этот момент произошло.

Хаджар не мог понять или осознать что именно. Но что-то очень значимое, мистичное и безумно древнее. Как будто время прошептало ему на ухо ласковые слова детской колыбельной и попыталось обернуть в покров безмятежного забвения.

Откуда-то из толпы вышел старик. И, на его фоне, все те, кого Хаджар раньше называл старыми, могли бы легко сойти за младенцев.

Под каждым шагом его сухих ног, обтянутых потрескавшейся, почти серой кожей, меркли звезды и пропадали империи. В его волосах иссыхали одни реки и наполнялись водами другие.

На его руках падали величайшие из городов, чтобы на их обломках зарождались другие.

— Хранитель Прошлого, — шептались люди и, давая старику дорогу, расходились в разные стороны.

Они прижимали ладони к плечами, скрещивали локти на животе и опускались в глубоком поклоне.

Когда старик, чье лицо чем-то напоминало разбитую тем же временем скульптуру, подошел к костру, то случилось невероятное. Поклонились в том числе и Иблим с Аблимом.

— Хранитель Прошлого, — Прокладывающий Путь выпрямился и с гордостью поизнес: — Племя Шук’Арка с честью принимает тебя в нашем доме.

Старик, опиравшийся на резной посох самой странной формы, что только видел в своей жизни Хаджар, молча смотрел на Иблима. А тот, что еще удивительней, нервничал под взглядом сухого старца.

Из-за спины последнего неожиданно выглянул молодой мальчишка, которому впору было девочек за волосы дергать и в грязи играться. А он, Хаджару по колено, та же опирался на миниатюрную копию посоха.

— Ты правильно говоришь, — несмотря на то, что Хранитель Прошлого шептал, его было слышно так же хорошо, как весенний гром. — Обычаи отделяют нас от белых угнетателей.

— Спасибо, Хранитель Прошлого, — вновь поклонился Иблим.

— Но, — продолжил старик. — возможно память твоя помутнелась, Прокладывающий Путь для племени Шук’Арка. И ты забыл слова твоего отца и отца его отца и его отца и его отца. Забыл истории, которым мы учим своих детей, — Хранитель повернулся к Анетт и та тут же спрятала взгляд. — дабы они знали свои корни и видели кроны.

Иблим молчал.

Все молчали.

Один только старик говорил.

— Многие луны назад, два наших героя — Харум и Тулух, слуги и рабы в летающем городе Говорящих. Своими жизнями они проложили нам первые пути к будущему. Они выкрали Знание из каменных палат белых угнетателей и принесли его нам, сделав нас равными с Talesh — Говорящими. Так они стали первыми Прокладывающими Путь и первыми Говорящими с Природой. И с тех пор мы передаем это Знание всем, кто приходит к нам.

— Но к нам приходят люди нашей крови! — Аблим вышел вперед и встал перед стариком. — К нам приходят потомки тех, кто жил в рабстве на протяжении эпох! К нам приходят те, кто терпел пытки и унижения. К нам приходят люди, чья кожа того же цвета, что моя или твоя или любого человека около этого костра.

— Моя кожа? — старик сухо засмеялся. — Если я, в скором времени, не отправлюсь к Вечным Истокам, то скоро моя кожа станет куда белее, чем у Северного Ветра.

Хаджар понятия не имел, откуда старик знал, как его зовут, но в данный момент его это не очень-то и волновало.

— И все же…

— И все же, — Хранитель Прошлого перебил брата Аблима. — и все же, чем мы будем отличаться от Talesh, если мы, лиш из-за одного цвета кожи, откажем человеку, который проливал с нами и за нас кровь, в Знании? Чем мы будем отличаться от тех, кто угнетал нас на протяжении эпох? Разве забыли вы слова своих отцов и песни ваших матерей? Разве вы сошли с пути созерцания на путь власти и силы? Вы забыли что Природа, в равной степени, любит всех своих детей? Желтых, черных, коричневых, белых, красных — в её глазах мы все равны. Все мы её дети. Так учили Харум и Тулух, когда отдали свои жизни ради нас. И так живут наши племена в Зеленом Доме. Так будут жить наши дети. И так живем мы. И горе нашим племенам, если мы забудем об этом только потому, что у Северного Ветра кожа другого цвета.

Повисла тишина. Не мертвенная. А стыдливая.

Люди прятали глаза.

Смотрели себе на ноги, на кусты, на шатры, куда угодно, лишь бы не на старика.

— И все равно, Хранитель, — легкая усмешка отразилась на губах Аблима. –Он не проходил Посвящения. И, я не уверен, что ты найдешь хоть одного человека во всех племенах Зеленого Дома, кто согласиться отвести его к Горе Стихий!

В абсолютной тишине молнией сверкнул тихий, женский голос.

— Я соглашусь, — поднялась Анетт. — Я отведу Северного Ветра к Горе Стихий. Я скажу за него слово перед Перворожденными. Я покажу ему Вечные Истоки.

— Дочь, ты…

— Что же, — в который раз Хранитель перебил Иблима. — пока в наших племенах есть такие дочери, мы еще не обречены. Да будет так.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 864**

Странно, но сидя в шатре, абсолютно обнаженный, дожидаясь окончания подготовки церемонии Посвящения, Хаджар думал совершенно о других вещах.

Сидя на ворсистой шкуре (что приносило не самые приятные в жизни ощущения) в небольшом шатре, около столь же миниатюрного костерка, Хаджар размышлял не о вечном, а о насущном.

Черный Клинок внутри его души как раз закончил пожирать красный кристалл, оставшийся после смерти демона.

— Анализ, — отдал Хаджар мысленную команду.

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. До следующего эволюционного этапа объекта «Черный Клинок» осталось 72,481%]

Значит, ядро демона Безымянной ступени дало мечу всего полтора процента «мощности», в то время как до обретения Королевства подобное вещество привнесло бы, как минимум, все десять процентов.

Неужели Черный Клинок был настолько тесно связан с душой Хаджара, что изменения в нем самом несли изменения и в меч?

Если вдуматься, то подобное было настолько невероятным и сказочным, что нарушало все, что знал Хаджар о пути развития.

Вот только за последние восемь лет он столько раз встречался с тем, что опровергало учения Семи Империй о пути развития, что впору было волноваться на об исключениях из правил, а о самом правиле.

— Проклятье, — выругался Хаджар, когда стрелка волшебного компаса в очередной раз ответила полной безмятежностью.

Где бы ни были Эйнен и остальные, они все еще не могли активировать энергетический маяк. А без него, в джунглях Карнака, по размерам равных баронству Лидус, найти их не представлялось возможным.

Так что все, что оставалось Хаджару — терпеть то, как задницу щекотят ворсинки на меху и ждать начала Посвящения. Чему, кому, как и зачем — он понятия не имел.

После того, как Анетт вызвалась быть его проводником к Горе Стихий, лагерь племени Шук’Арка превратился в оживленный муравейник.

Хранитель Прошлого который, видимо, занимал какую-то уникальную позицию в иерархии власти чернокожих, мгновенно выделил один из шатров и приказал отвести туда Хаджара.

Последний даже не стал сопротивляться. Он не чувствовал угрозы от старика. Чутье, развитое за годы жизни в качестве уродца-раба подсказывало, что Хранителю просто любопытно, а еще немного скучно.

Несколько Охотников отвели Хаджара в шатер и сказали тому раздеться. Опять же — Хаджар спорить не стал. Сняв вещи, оставшись в чем мать родила, он так и сидел у костра.

О том, что происходило за пределами тканевых стен, Хаджар мог лишь догадываться по звукам, доносящимся до его ушей.

И то, что знакомый, легкий шаг вел столь же знакомый запах в его временные «владения» Хаджар понял заранее. Но стеснительности и, тем более, стыдливости он не испытывал. После всего, что пережил Хаджар, чураться собственной наготы было бы несусветной глупостью.

— У тебя широкие плечи, — Анетт, отодвинув бусинный водопад, заменявший дверь, вошла внутрь. — Одежды скрывали их и казалось, что у тебя тонкая кость.

Она обогнула Хаджара и встала напротив.

Как и сам Хаджар, чернокожая красавица была полностью обнажена. И все то, что раньше будоражило фантазию мужчины, теперь предстало перед ним в полной красоте.

Стоило признать, это был тот редкий случай, когда реальность оказалась лучше и заманчивее любых фантазий.

Широкие, мощные бедра переходящие в пышные, но не чрезмерно, ягодицы. Тонкая талия, на их фоне, казалась еще стройнее и заманчивей.

Две полоски мышцы вдоль впадины пупка, а сверху — крепкие, стоячие груди. Каждая размером с полтора кулака Хаджара.

В Даанатане лишь богатейшие из аристократок могли себе позволить специальные алхимические мази, которые бы сделали их груди такими же высокими и упругими.

На земле же лишь нож лучшего хирурга мог создать подобную роскошь. И, в редких случаях, поцелую самой природы.

Черные волосы Анетт, до этого всего собранные в мелкие косички, теперь пушистым покровом спускались по бедра, а яркие, синие глаза сверкали на фоне лица, цвета черненый меди.

Анетт была красива. Будто страстная ночь сошедшая на нежных влюбленных, еще не знающих, но вожделеющих объятья друг друга.

Видят Вечерние Звезды, тысячи мужчин ради одной ночи с таким произведением природного искусства были бы готовы продать Князю Демонов свою душу.

Тысячи… сотни тысяч… миллионы… но не Хаджар. Оценив девушку по достоинству, нисколько не стесняясь своей природной реакции на неё, он не сделал ни единого движения в сторону Анетт, а его сердце билось так же ровно и спокойно.

Чернокожая обворожительно, скосив взгляд в сторону мужского естества Хаджара, немного зарделась. Алый цвет на черных, пышущих жизнью и молодостью щеках, выглядел дурманяще привлекательно.

— Ты бы создал крепкое потомство, Хаджар Дархан, — прошептала она отводя взгляд в сторону.

Девственница — сразу определил Хаджар.

Но куда больше половой жизни Анетт его волновала миска белого цвета в её руках.

— Что это? — спросил Хаджар указывая на миску.

— Это? — не сразу сориентировалась девушка. Видимо происходящее было для неё пусть и не в новинку, но не самым рядовым событием. — Краска Шалгуш –её делают только Говорящие из волшебных пород дерева в час, когда звезды светят ярче всего.

Хаджар не ожидал такого подробного ответа, но, видимо, Анетт действительно нервничала.

— Расскажешь что будет происходить? — попросил Хаджар.

Анетт еще раз быстро мазнула взглядом по естеству Хаджара, и тому стоило огромных усилий не улыбнуться или как-то еще дать показать, что он заметил этот взгляд.

Когда же девушка опускалась рядом с ним на колени, он почувствовал абсолютно животный импульс повалить Анетт на спину, развернуть и с силой войти в неё с жадностью взявшись за то, что только попадется под руку.

И, как и любая женщина, Анетт почувствовала этот импульс Хаджара. Их взгляды пересеклись и оба замерли.

Хаджар понял, что если он поддастся животному инстинкту, то чернокожая красавица против не будет. Скорее — только за.

Но это было не подходящее время и не подходящая ситуация. Да и зверьми никто из них, все же и, возможно, к сожалению не был.

Всего доли секунды Анетт хватило, чтобы осознать, что ничего не произойдет. На миг в её ясных глазах промелькнул отблеск сожаления об упущенном.

Женщины…

— Я напишу на твоем теле древние символы этой краской. После чего, следуя моим указаниям, тебе нужно будет написать такие же и на моем. После этого мы отправимся на Гору Стихий, где ты попробуешь услышать имя своего природного «я».

Кроме того, что им обоим нужно быть вымазаться в дурно пахнущей субстанции, Хаджар так ничего и не понял. Но решил не уточнять.

— А почему мы голые?

Брови Анетт слегка приподнялись в искреннем, неподдельном удивлении.

— Потому что краска должна быть написана на теле, а не на одежде, –пояснила она.

— Ах, ну да, точно, — согласился Хаджар.

— Ляг на спину, — тон Анетт прозвучал как неоспоримый приказ. Видимо сказывалась кровь Иблима.

Хаджар подчинился.

Анетт нависла над ним и начала свое мистическое действо. И, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, все же человек — не более, чем животное, рожденное с крепким разумом.

Ибо тех усилий, что стоило Хаджару, чтобы не дать себе волю, он не применял с тех пор, как боролся с волей своего предка — первого из Дарханов.

Пальцы Анетт скользили по его телу, оставляя за собой символы и знаки, сути которых он не знал. Грудь, лицо, руки, ноги и, о демоны и бездны –даже мужское естество. Она коснулась всего его тела.

А затем, улегшись рядом, протянула ему миску.

— Следуй моим указаниям, — прошептала она. — И будь нежен.

В ярких глазах сверкала игривость сопряженная с типичной, девичьей насмешкой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 865**

Когда все было готово, а Хаджар, едва не прокусивший губу от усердия (усердия не чтобы начертить узоры на бархатной коже Анетт, при этом проходясь от лица и до самых пяток,) отодвинулся в сторону, в шатер вошел никто иной как Хранитель Прошлого.

— Хранитель, — Анетт собралась было вскочить на ноги, но не успела.

Старик отрицательно покачала головой и, кончиком посоха, слегка надавил на живот девушке. Та осталась лежать на спине.

Хаджар же понял, что ситуация, в которой Хранитель Прошлого племен Зеленого Дома участвует в данном ритуале не самая стандартная.

— Сегодня я произнесу священные слова, — старик, тяжело опираясь на посох, опустился напротив Хаджара и Анетт. Оказавшись по ту сторону от костра, он отвязал от цветастых одежд пояс с множеством мешочков и кармашков. — Когда мои слова закончатся, вы сможете ступить на путь к Горе Стихий.

— Да, Хранитель, — ответила Анетт.

Белая краска на её черной коже делала девушку лишь только еще более соблазнительной.

— Ты уже проходила Посвящение, Анетт, и знаешь что будет впереди.

— Да, Хранитель, — повторила красавица.

— Но на этот раз все может быть иначе. Северный Ветер не рожден в Зеленом Доме, он пришел сюда своей собственной дорогой. Другое солнце светило ему на пути, другие Перворожденные ждут его в своих полях. Его мир — отличный от нас.

— Но вы говорили…

— Я говорил, — видимо для Хранителя было в порядке вещей перебивать других людей. — что он такой же человек, как и любой из нас. И это так. Но так же как птица Дулук бывает разной породы, так же и люди — все мы одинаковы, но в то же время, волей Первозданных, абсолютно разные.

Услышав слово «Первозданные» Анетт осенила себя несколькими знаками. То же сделал и Хранитель Прошлого. Хаджар же просто лежал на спине и пытался понять хоть что-то из произнесенного под шатром.

— Теперь ты, Северный Ветер, — старик повернулся к Хаджару.

Они встретились взглядом и в отличии от остальных древних сущностей, в глазах старика плескалось вовсе не время, а… спокойствие. Спокойствие горы, которая пережила столько штормов, что перестала и вовсе их замечать.

— Когда вы с Анетт отправитесь к Горе Стихий, то будь готов к трем искушениям.

— Всего-лишь трем? — усмехнулся Хаджар. — Я не бахвалюсь, Хранитель, но я уже встречался с подобного рода испытаниями и искушениями.

— Я знаю, — внезапно кивнул старик. — Перья Белой Птицы в твоих волосах говорят мне о том, что ты встречался со свободным народом Желтой Травы.

— Вы знаете об орках? — удивился Хаджар.

— Когда-то представители их народа сражались с Talesh. Они называли белых Угнетателей осквернителями Знания и сподвижниками ложных Первозданных. Те же отвечали взаимностью. И война прекратилась лишь когда народ Желтой Травы ушел из этих земель далеко на восток и поселился там.

Чтобы потом исчезнуть из-за глупой мести одного юноши… Но это Хаджар оставил при себе.

— И, Северный Ветер, чтобы ты не испытал с народом Желтой Травы, это не сравниться с путем к Горе Стихий. Так что запомни мои слова — поддавшись, хоть раз, искушению, ты не сможешь забраться на Гору Стихий и навечно останешься блуждать в бескрайнем пространстве.

— Кстати, я не видел никакой горы в джунглях и…

Хаджар скосился на смеси в руках старика, затем на костер, а потом на волшебные знаки на своем теле и теле Анетт.

— Ох, прок…

Договорить Хаджар не успел. Хранитель что-то бросил в костер, а затем, качаясь в глубоком трансе, начал что-то петь. Его губы шевелились, в мире что-то менялось, пламя костра то застывало, то вздымалось к вершине шатра, но Хаджар не мог различить ни единого звука.

А затем что-то произошло. Что-то незримое, но стремительное. И когда Хаджар открыл глаза, то вокруг была ночь.

Светили звезды. Их созвездия были не похожи на те, что видел Хаджар ночами в Семи Империях и, конечно же, ни одно из них не было указано в старых звездных картах.

Под ступнями Хаджара приминалась мягкая трава. Вокруг поднимались деревья. Над кустами плясали светлячки. Большие и яркие, совсем как звезды.

Присмотревшись, Хаджар вдруг понял, что это действительно — звезды, а не светлячки. Но стоило ему потянуться хоть к одной, как они, оглашая окрестности звоном, отдаленно похожим на детский смех, исчезли где-то в густых зарослях джунглей.

Одновременно с этим, тропа под ногами Хаджара засияла ласковым, спокойным зеленоватым светом. Пульсируя, он стремился куда-то в северном направлении.

Проводив пульсар взглядом, Хаджар вдруг понял что там, во тьме, поднимается к небу гора, теряясь своим широким пиком где-то среди незнакомых звезд.

— Пойдем.

Рядом с ним стояла Анетт. Она выглядела как-то иначе. Нет, все та же молодая красавица еще не знавшая мужской ласки, но при этом она обладала большей статью, уверенностью и даже гордостью.

Будто из девушки превратилась в умудренную жизненным опытом, знающую цену себе и окружающим, женщину.

Знаки на её теле, нарисованные рукой Хаджара, светились раскаленным серебром. Они жгли глаза и Хаджар невольно отвернулся.

— Не стой, Хаджар. Иначе тебя заберет тьма, — её голос доносился как сквозь толщу воды, а мир вдруг начал затягивать туман едкого дыма. Пространство дрожало. Реальность подергивалась волной, которую можно увидеть, если смотреть на мир над племенем жаркого костра. — Бежим! Тьма наступает.

И Хаджар побежал следом за Анетт. В этом океане догоняющего их дыма, он мог ориентироваться лишь по тускнеющей светящейся тропе и по сверкающей серебром Анетт.

Она бежала по лесу так быстро и легко, что могла бы дать фору любому охотнику Долины Ручьев. Хаджар старался не отставать, но если Анетт была штормом, сорвавшимся в яростный полет, то Хаджар — весенним бризом, ерошащим волосы моряку.

— Постой, — попытался прокричать Хаджар, но с его губ сорвался лишь едва слышимый шепот.

Хаджар приложил усилий, но вдруг понял, что почти не может сойти с места. Тропа под его ногами стала мягкой и вязкой, как болото, в котором он недавно сражался с Демонами.

— Постой. Анетт. Погоди…

Хаджар потянулся к серебряному свету, но Анет уже исчезла во тьме. А потом он вдруг провалился куда-то вниз. Он падал во тьму, а над ним, как за стеклом, остался темный лес. Анет, вернувшаяся к тому месту, где он стоял только что, била кулаком по стеклу-земле и что-то кричала.

Хаджар не слышал.

Он только падал и падал. Все глубже и глубже во мрак.

Пока таинственный лес над его головой не превратился в сверкающую точку –звезду. А к ней не добавилось еще сотня тысяч таких же.

Он лежал на знакомой ему кровати в, столь же, знакомом помещении. Это была больница на холме, под которым раскинулись огни сияющего города. А за один из огней, горящих в доме, он и принял свет таинственного леса.

— Я ведь уже говорил, что мне доводилось терпеть подобное, — вздохнул Хаджар.

Ему показалось, что он сказал это вслух, но, услышав механический голос доносящийся из колонки ноутбука, напрягся.

— Что, все действительно так плохо?

Хаджар вздрогнул.

— «Не может быть», — подумал он.

В углу его палаты, на круглом стульчике, сидела девушка. На её коленях покоилась база акустической гитары, а сама она перебирала пальцами струны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 866**

Её звали Елена. Человек, который забрал его из детского дома и привез в эту больницу, именно он и привел эту девушку. Но об этом Хаджар узнает позже.

Сейчас же он смотрел на черные волосы Елены, на то как тонкими пальцами она перебирала струны гитары. Как нежно извлекала теплые, приятные звуки музыки. Стройной, как её тело и переливчатой, как её голос.

Она пела.

Пела так, как умели не многие.

Хаджар впервые услышал её выступление на радиостанции. Ночной эфир в самое непопулярное время. Программа, которая делалась только для геймеров –людей, которые жили по непонятному для Хаджара расписанию.

И она пела для них. Песни, которые, люди такого типа может и понимали, но не принимали.

Ведущие над ней даже посмеивались по этому поводу. Что девушка с такой внешностью должна была пиарить себя на телевидении, а не на радио.

А Елена отшучивалась, что для того, чтобы попасть на радио, ей нужно терпеть изнасилование своих ушей, а на телевидение — чего-то другого.

Она была красива. Настолько, что Хаджар, когда увидел её у себя в палате, впервые в жизни пожалел, что он не может дотронуться до овала её лица, запустить пальцы во вьющиеся, длинные, густые волосы.

Не может заглянуть внутрь томных, зеленых глаз.

Но он мог писать с ней треки. Один, второй, третий. Электронная музыка с живым голосом не была чем-то новым для мира, но то, что они делали с Еленой, взрывало чарты.

За неполных полгода она превратилась в звезду мирового масштаба. Концерты, турне, участие в съемках вечерних шоу, первая роль в каком-то замшелом Голливудском фильме, но даже этому она была безмерно рада.

Шутила, что теперь не ей придется терпеть домогательства, а тем, кто принесет ей не тот кофе.

Кофе Елена, кстати, терпеть не могла. Предпочитала ему клубничный, крепкий чай.

Сперва она проводила с ним каждый вечер.

Приходила, играла на гитаре и терпела его молчаливое согласие с тем, что он никак не моет повлиять на её присутствие.

Встать и выгнать её он никак не мог. Да чего уж там — даже левой рукой шевелить был не в состоянии — только правой. Какое там встать.

А она веселилась, шутила, приносила ему еду и напитки, слушала музыку и играла свою.

День за днем действовала ему на нервы. А потом, вдруг, не пришла.

Первый час он был рад, второй находился в растерянности, а на третий понял, что должен её найти. Он использовал всю мощь социальных сетей, чтобы выяснить, что она даже не уходила из больницы.

Так устала, что выйдя в коридор, села на стулья для «ожидающих» и уснула.

Тогда он написал для неё первую песню.

Через месяц он стала хитом в нескольких крупнейших мировых чартах.

Потом был клип.

Разумеется, в нем участвовала лишь Елена, а вместо Хаджара привычный образ человека с ноутбуком вместо головы.

Её стали узнавать на улицах, присылать цветы и прочее.

— Не ревнуй, — говорила она и насмешливо, но добро добавляла. — Призрак больницы.

Она, как и он, любила мюзикл «Призрак Оперы».

И в тот день, когда все приключилось, они должна были пойти на него вместе.

— Мне кажется, ты здесь засиделся, — ворвалась она как-то раз в его палату.

Ка и всегда — сверкая ярче полуденного солнца, с улыбкой белее снегов на Эльбрусе, и с харизмой звезды мирового масштаба. Всегда яркая, всегда отзывчивая, добрая и радушная. Она была тем человеком, к которому остальные тянулись в попытке урвать хоть немного света, чтобы заполнить свою пустоту.

А она, перед каждым, выстраивала высокую стену отрицания, потому что весь её свет струился лишь в его, бездонную, жадную, ужасную бездну души.

— Как ты себе представляешь, чтобы мы поехали куда-то вместе? — компьютер не умел демонстрировать голосом сарказм, но Хаджару, тогда, хватало и этого.

— Точно так же, как посещал всякие мероприятия Стивен Хокинг! На электрическом кресле! Будешь как этот, ну, лысый из Икс-менов.

— Профессор-Икс, — напомнил он.

— Вот, точно! — Елена вздернула палец к белоснежному потолку и засмеялась.

— У нас в городе, да и в стране, этот мюзикл не показывают.

— А ты летал на самолетах?

— Самолетах? Я и на машине то два раза в жизни ездил. Один — в реанимацию. Второй — сюда.

— Мда, — Елена сделала вид, что задумалась. — Ну, благо, у самолетов есть такие волшебные штуки, знаешь, чтобы внутрь попадать. Называются трапы.

— Я знаю, что это такое.

— Тогда решено! Через две недели на Бродвее состоится показ Призрака Оперы. Мы с тобой сядем в чартер и, двенадцать часов, и мы уже на той стороне атлантике. Ты ведь не бывал в Нью-Йорке.

— Конечно же бывал. Каждый день посещаю. Сразу после того, как слетаю на важную встречу в Лондон и Гон-Конг. Иногда я бываю в этих городах одновременно.

— Тебе кто-нибудь говорил, что ты вообще не умеешь быть саркастичным?

— Что-что? Кажется, звезда однодневка что-то говорит. Лучше бы поработала над своим перебором. Ты в бочку не попадешь.

— Это такой намек на то, что я толстая? — Елена, смеясь, кружилась на каблуках. Её фигуре могли позавидовать многие из звезд Инстаграмма.

— Понятия не имею, — отвечал механический голос. — Может именно потому, что ты такая жирная, ты и не попадаешь в ноты. Я тут слышал в Японии сделали био-кибернитеческий ручной протез. Поставь себе — глядишь играть лучше станешь.

— А откуда ты о нем слышал? Что ты собрался делать с этой механический рукой, извращенец?!

— Эй, я совсем другое имел ввиду!

— Я должна срочно всем рассказать, что ты извращенец! — Елена достала свой смартфон. — Это будет сенсация.

— Ой, да делай что хочешь, жирная корова!

Вновь засмеявшись, она показала ему свой Твитер.

\* \* \*

— Что, все действительно так плохо? — спросила она.

В вечернем платье, с гитарой в руках и электрическим креслом рядом.

— Ну давай, а то мы опаздываем.

Она, несмотря на макияж, укладку волос, высокий каблук и платье, стоимостью как некоторые машины, помогла ему забраться в электрическое кресло. Джойстик вместо ног, планшет с колонками вместо языка.

Он был одет в смокинг. На худом, сморщенном, атрофированном теле он выглядел как мешковина на пугале.

— Я хочу на вертолетную площадку, — сказал тогда он.

— Серьезно? Прямо сейчас?

— Пожалуйста. Я так давно не видел неба…

— Ну хорошо, — и вместе с Еленой, покинув ненавистную палату, он отправился по коридору больницы. Затем лифт, лестничный пандус предназначенный для каталог и, наконец, вертолетная площадка.

Порыв ветра разметал его волосы. Круглая металлическая площадка эхом отдавалась под колесами кресла. Яркие огни сверкали по периметру, а над головой сияли звезды.

Где-то там, у подножия холма, раскинулся город у гранитных берегов черной реки. Всадник из меди указывал путь и купола храмов поднимались над старыми, таинственными улицами.

Он любил и ненавидел этот город.

Регулируя джойстик, он подъехал к самому краю платформы. Под ним раскинулся океан тьмы и огней. Две сотни метров, не меньше, обещали ему свободу полета, а затем вспышку боли и забытье.

— Эй, ты чего?

Елена, ступая осторожно, будто пава, подошла к нему. Она придерживала руками прическу и смотрела на огни города.

— Красиво, правда? — спросила она.

Он промолчал.

Если бы он мог плакать, то, наверное, плакал бы.

— Знаешь, я давно хотела тебе сказать, — она заглянула ему в глаза. Такая чистая, такая светлая, такая прекрасная. Совсем как город у подножия холма. — Я тебя люблю.

Такая лживая, такая грязная, такая жадная до света. Совсем как город у подножия холма.

— И мне не важно, что скажут люди, мне не важно какие проблему будут ждать нас впереди, я хочу быть с тобой, — она улыбнулась своей привычной, пластмассовой улыбкой, в которой правды было даже меньше, чем в лабиринте кривых зеркал. Хотя, возможно, именно там и осталась вся правда этого мира.

— Во внутреннем кармане, — отчитался механический голос.

— Неужели… — Елена, роняя актерский слезы… боже, как же хороша она будет на экране кинотеатров… достала конверт.

Он, не дожидаясь, пока она его откроет, развернул кресло и направился обратно к лифту.

Она его развернула.

Ветер заглушил такой банальный и простой выкрик:

— «Ты все не так понял!»

Там, в конверте, лежали фотографии её и человека, который привел Хаджара в эту больницу. А еще фотографии с другими мужчинами. Главами записывающих студий, лейблов, корпораций, известными актерами, спортсменами и музыкантами.

Их было много.

И, кто бы их не прислал, Хаджар был ему благодарен.

\* \* \*

— Северный Ветер! — донеслось сквозь мглу. — Северный Ветер!

Хаджар открыл глаза. Стоя на сияющей зеленым светом тропе, он, прислонившись к дереву, тяжело дышал.

Анетт, сияя серебром, тянула его в сторону высокой горы.

— Поторопись, Хаджар!

— Да, сейчас, — прохрипел он. — Иди вперед. Я догоню.

Анетт постояла недолго, а затем побежала дальше.

Хаджар сделал шаг и едва не упал.

Было больно.

Машинально схватившись за грудь, он отнял ладонь и посмотрел на неё.

Вся в крови.

В крови от открывшейся старой, уже даже позабытой, душевной раны.

Вытер ладонь о ствол дерева, Хаджар посмотрел на темную гору.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 867**

Хаджар бежал следом. Листья кустов резали ему ноги, но вместо крови на светящуюся дорогу проливались воспоминания о прошлом Хаджара. И чем больше их впитывала тропа среди мистичных, вечно изменчивых джунглей, тем сложнее Хаджару было сделать следующий шаг.

— Не оборачивайся, Хаджар, — кричала бегущая впереди Анетт.

Символы на её теле сверкали все тусклее. Гора, за прошедшее время, меру которому Хаджар не мог определить, приблизилась лишь немногим больше, чем прежде.

Душевная рана, открывшаяся после «первого искушения», тянула Хаджара вся ниже к земле. Воспоминания, сочившиеся из неё алой кровью, не давала ему свободно вздохнуть.

— Не поддавайся тьме, Хаджар! — кричала Анет.

Её смутный, сверкающий серебром силуэт терялся где-то в листве. Джунгли обступали Хадажра все плотнее. Лианы крепкими путами оплетали его руки и каждый раз ему приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы прорваться сквозь их преграду.

Он потянулся внутрь души, чтобы призвать Черный Клинок, но обнаружил там лишь пустоту. А в следующий миг он уже вновь падал сквозь тропу джунглей.

Анетт на этот раз не стучала кулаком сквозь землю, пытаясь пробиться к нему. Лишь что-то показывала и беззвучно открывала рот. Наверное, что-то говорила.

Вновь превратившись в далекую звезду, джунгли сверкнули в последний раз, чтобы оказаться тлеющей сигаретой.

— Я не хотела тебя этим беспокоить, — прошептала она.

Лил дождь. Промозглый, резкий, колючий до невозможности, забирающийся под одежду и холодными «пальцами» щиплющий кожу.

Такой дождь никто не любил, но в этом городе он шел куда чаще, чем светило солнце.

Хаджар его обожал.

Любил смотреть на то, как стекают капли по стеклу окна в палате. Часто, даже слишком часто, он устраивал гонки между двумя каплями и сильно огорчался, когда побеждала та, на которую он не ставил.

А еще он его любил, потому что такой дождь напоминал ему, что он еще, несмотря на все свои проблемы, живой. Дышащий. Испытывающий чувства.

Когда выдавалась возможность напрячь санитара, чтобы тот вывел его на балкон, он долго «трогал» дождь, пытаясь, наверное, дотянуться до чего-то особенного.

— Правда, прости… это было жутко глупо, — сигарета, сверкая тлеющим огоньком, улетела куда-то в сторону огней пока еще не заснувшего города. Её алый свет исчез среди стоп-сигналов бегущих по автостраде машин.

Елена держала в руках те фотографии, что ему прислали на почту. А рядом с ними сиял экран её смартфона. На нем, вереницей, прочитывались десятки смсок с угрозами шантажа.

— Глупо было не сказать, — ответил он.

Поверить в то, что все эти фотографии не более, чем невероятно умелая подделка было легко. Так же легко, как обмануться любой иллюзией, когда и сам желаешь, чтобы ложь и правда поменялись местами.

Тем более легко это было сделать, когда Елена показала из каких именно фотографий были слеплены коллажи.

Что же, он всегда подозревал, что меценат, упрятавший его в уэту больницу, имеет особые постельные предпочтения. Но, тем не менее, даже несколько фотографий, которые показала Елена, могли бы разрушить карьеру этого честолюбивца.

Впрочем, как и многие другие…

— И во-сколько тебе обошлись эти фото? — задал вопрос скрипящий, механический голос.

Елена улыбнулась. Но фоне начавшегося дождя её слезы выглядели заблудившимися каплями. Каплями, которым было не дозволено стекать по столь прекрасному лицу.

— Ты не захочешь этого знать, — покачала она головой.

Внезапно его пронзило воспоминание. Воспоминание о том, как Елена, недавно, попросила посоветовать какого-нибудь не очень языкастого продажника.

Он спросил зачем, а она отшутилась. Но с тех пор приезжала к нему в больницу не на своем любимом белом коне, а на такси.

— Твой Ройс…

— Заработаю на еще один, — отмахнулся Елена.

— Детективы, нынче, такие дорогие?

— Вообще — не очень, — её смех сквозь слезы звучал даже приятней, чем обычный. — Но когда нанимаешь семнадцать детективных фирм, то влетаешь в копейку.

— Семнадцать… рассказала бы — я бы добавил со своей стороны еще три.

— Целых три? — Елена картинно прижала ладонь к сердцу. — Тебе не занимать щедрости, …

Его имя заглушил рев летящего к больнице вертолета. Кажется, везли какую-то очень важную персону. При этом внизу, в глухой пробке на съезде с кольца, стояло сразу три реанимационных кареты.

В этом мире деньги были силой.

Это понимал даже он — калека, который не был способен контролировать собственное тело и чьи слюни утекали через специальную трубку, заведенную за ухо и спрятанную под длинными волосами.

— Нам, наверное, нужно уходить отсюда, — Елена, заправляя выбившуюся прядь, смотрела на приближающего огромного, белого, с красным крестом, железного шмеля.

Её платье промокло и прилипло к телу, подчеркивая линии идеальной фигуры. Стройные ноги, подчеркнутые высокими шпильками, облегало полотно платья с двумя вырезами по самые бедра.

Ветер крепчал и он успел заметить краем глаза, что она была в черном, самом эротичном белье, которое он когда-либо видел.

Хотя, женское белье, которое он видел собственными глазами, ограничивалось грязными тряпками, которые медсестры забирали от вновь прибывших ВИП-клиентов.

В основном — дочерей и жен каких-нибудь успешных личностей, которых откачивали от наркоты, алкоголя или попытки суицида.

Причем последнее — чаще всего.

— Наверное, — ответил все тот же механический голос.

Они развернулись и вместе покинули вертолетную площадку. Попав в бетонный кубик выхода на крышу, в то время пока он ставил коляску на механический пандус, она выжимала копну длинных, черных волос.

Елена никогда их не красила. Ей было и не нужно. Может шутка природы, а может новый виток эволюции — как никак, середина двадцать первого века на дворе, но её волосы были чернее нефти.

Открылись прозрачные двери лифта. Из какого-то невероятно технологичного материала, они подключались к каталкам и превращались в два огромных монитора, отображавших разные жизне-показатели.

Но сейчас они выглядели просто как два серых полотна. Таких же серых, как и пространство над городом. И тот факт, что в них отражалась пара промокших до нитки фигур, казалась ему чем-то метафоричным и лиричным.

Они стояли в неловком молчании. А обычно радостная, маленькая, зажженная звездочка Елена, наматывала мокрые волосы на кулак и старательно выжимала из них воду.

Но было видно, что занята она этим только для того, чтобы не разговаривать.

И, может быть, все, что он мог контролировать в своей жизни, зависящей от дорогостоящих препаратов и аппаратов — лишь одна рука, но это не делало его трусом.

Нет, никто и никогда не назвал бы его трусом.

— То, что ты сказала на крыше…

— Давай сходим на улицу! — нарочито громко, с широкой улыбкой на лице, выкрикнула Елена.

Она всегда так делала, когда хотела перебить его машинную озвучку. Ведь текст, набранный на клавиатуре, это не человек — он не замолкает, когда его перебиваешь.

— На улицу? — переспросил он, но было уже поздно.

Когда открылись двери лифта, Елена оказалась за его спиной и, нагло отключив передаточный механизм, толкнула кресло к центральному лифту и, сколько бы он не матерился и не размахивал рукой, через несколько минут, сбежав от толпы санитаров и двух врачей, пытавшихся заблокировать их в холле, они оказались на улице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 868**

Когда в последний раз он оказывался за пределами больничной палаты? Раньше самым дальним его путешествием было расстояние от палаты до гидромассажного отсека, расположенного на другом конце этажа.

Ни на какие другие процедуры он никогда не соглашался. Даже когда чертов меценат привозил ему со всех концов планеты самых именитых врачей, занимавшихся реабилитацией, он просто действовал им на нервы.

Даже те, кто заранее убеждал, что готов к любым нервным срывам, в итоге сдавались и, порой, даже платили неустойку.

Что же, возможно именно ради этой неустойки их и приглашали…

А насчет гидромассажа… нет, он вовсе не питал глупых иллюзий или надежд, но в том помещении играло радио, а сама архитектура создавала невероятную акустику.

Один из подкупленных медбратов специально включал зал для него одного и только по ночам. Именно там он впервые и услышал Елену.

Девушку, которая в данный момент шла рядом с ним по пустынной мостовой. По левую руку плескалась черная, холодная река. Запертая в столь же холодные объятья гранитных набережных, она пересекала весь город, но так и не превратила его во вторую Венецию — как и задумывал основатель северного города.

Они шли в сторону основного и самого известного проспекта города.

Елена, что-то без устали щебеча, забавно чеканила шаг. Кажется, она рассказывала ему про парады или чей-то клип, потому как, согнув локти, умилительно размахивала руками и пыталась маршировать.

Учитывая, что она была одета в дорогущее платье и высокие шпильки, выглядело это несколько сюрреалистично.

Она смеялась, порой выкрикивала что-то, корчила забавные рожицы.

Шел дождь.

Промозглый и холодный.

Он его любил.

Любил так, как мало что в этой жизни. Но в данный момент, любуясь словно светящимися в темноте, зелеными глазами Елены, он страстно желал, чтобы дождь прекратился.

Чтобы закрылись небесные шлюзы, чтобы выглянула луна. Расплавленным серебром засверкали лужи на мостовой, чтобы старинные дома, дворцы и храмы, ослепительно сияли в тихий, ночной час.

В отличии от южной столицы необъятной страны, этот город, все же, порой засыпал. И сейчас, в четвертом часу ночи, сложно было встретить даже бродячего пса, не то, что другого прохожего.

— Боже, ты самый классный собеседник на планете! — воскликнула Елена, чем привела его обратно в чувства.

Он, наверное, вздрогнул бы всем телом от неожиданности, а так лишь смазано пролетел пальцами по клавиатуре.

— Аамроилот, — произнес механическим голос.

— Это ты название для следующего трека придумал, молчун? — несмотря на дождь, Елена не выглядела намокшим полотном художника импрессиониста.

Косметикой она пользовалась лишь лучших брендов, наверняка чем-то водостойким, да и наносила её по-минимуму. Природа щедро наградила нынешнюю звезду всеми качествами, о которых остальные могли только мечтать… разглядывая ценники у хирургов.

В середине двадцать первого века пластическая хирургия добилась тех высот, когда каждый, обладая нужным количеством средств, мог создать себе такой внешний облик, о котором мечтал.

— Нет, ты вообще будешь со мной разговаривать или свежий воздух в голову ударил? — вновь засмеялась Елена.

На этот раз не сквозь слезы, а как всегда — открыто и зажигательно.

— Ты красива, — прощелкал динамик — на технику, в отличии от косметики, вода влияла не самым лучшим образом.

Смех сразу стих. Елена отвернулась и посмотрела куда-то в сторону широкого проспекта. Несколько одиноких машин, ограждение вокруг собора, пара сонных студентов, заснувших на лавке — неподалеку находился университет, некогда выпускавший учителей.

— И как только ты не стал бабником… — прошептала Елена.

— Ну не знаю, — на экране, прикрепленном к креслу, появился смайлик пожимающий плечами. — может это потому, что я двигаю только одной рукой.

— Пока у мужика есть хоть один палец, он не импотент, — наставительно произнесла Елена.

— Извращенка… твоей музыке место в порнофильмах, а не в хит-парадах.

— Если бы я сочиняла для порно, то, поверь мне — это было бы лучшее порно в мире!

— Погоди, меня сейчас снесет на проезжую часть от твоего раздувающегося эго.

— Оно и к лучшему, — показала язык Елена. — может кто-нибудь из водителей поправит твое перекосившееся лицо.

Очередная секундная тишина, а затем взрыв смеха со стороны Елены. У него же это выглядело только как паралитическое подергивание уголков губ и стук кулака о подлокотник.

Так они, представляя из себя весьма жуткую картину, и заливались.

Лил дождь.

Её платье превратилось в какое-то полное непотребство выброшенной из ночного клуба тусовщицы, а его смокинг, висевший тряпьем, в целом… никак и не изменился.

Один комментарий на эту тему и они вновь умирали от дружного гогота.

— Как же хорошо, — Елена закрыла глаза и подставила лицо потокам дождя.

Падали ей на веки, стекали по щекам, а затем сбегали ниже по волосам, которые они только недавно так отчаянно пыталась просушить.

Она улыбалась. Ярко и без всякого стеснения.

Она плакала. Так горько, что он был готов отдать все что угодно только за то, чтобы суметь подняться с этого проклятого кресла.

Собрав всю волю в кулак, он направил её в ноги, но те отказывались сделать хотя бы один шаг вперед. Даже дернуться. Даже просто заныть фантомной болью, как это порой бывало.

Он представлял себе, как поднимется. Как подойдет к ней. Обнимет со спины, заключит в объятья, прижмет и прошепчет на ухо три самых важных слова.

Нет-нет. Вовсе не «я тебя люблю». Это слишком пошло и избито.

Нет, у мужчины, если он действительно был мужчиной, а не мальчиком, не знавшим пыли извилистых жизненных троп, были совсем другие три слова.

«Все будет хорошо». «Ты будешь счастлива». «От всего сберегу». «Никому не отдам».

То, что в последствии назовут ложными обещаниями, чего будут боятся как огня, потому что именно эти и многие другие три слова, а не пылкое и юношеское «я тебя люблю», служили мостами даже через самые широкие пропасти.

И он это знал.

Он все это знал.

Он знал, как прошелся бы губами по каждой соленой дорожке, оставшейся на ей горячих, даже под таким холодным дождем, щеках. Он знал, как зарылся бы лицом в душистые, пахнущие весной, волосы. Как крепко держал бы её чуть выше живота и не давал даже шелохнуться.

И все бы это он делал молча.

Потому что важнее трех слов, всегда и для всех, это тепло. Тепло другого человека. Который не словом, а действием говорит — «все хорошо, я тут, все в порядке, поплачь, но не бойся я упасть. Я здесь — я тебя удержу».

— Я тебя удержу! — хотел закричать он, но рука так и застыла над клавиатурой.

Слюни текли по трубке, исчезая за спиной. Ноги, сложенные кривой загогулиной покоились в специальных металлических пазах. Скрюченная шея, вывихнутая челюсть, впалые глазницы, мешки под глазами, выпирающие надбровные дуги.

Несимметричный торс с округлой, вогнутой дугой, грудиной.

В мире, где толпы людей боролись за свободы — против «лукизма», против «сексизма», за одинаковые туалеты для обоих полов, за еще какой-то бред, отрицающий законы природы, на него старались не смотреть.

Среди равноправных лицемеров, ищущих глубину внутреннего мира, его –чудовище, оставили в белом замке больничной палаты.

Догнивать свой пустой век, который он пытался наполнить музыкой, но с каждым днем проигрывал очередную битву в борьбе с растущей в душе бездной.

— Прости, — Елена утерла слезы и, собравшись, встряхнула плечами. — А давай сходим выпьем?

— Тебе мало дождя?

— Я серьезно! Ты бывал в баре? Хотя, кого я спрашиваю. Вы, затворники, по барам не ходите.

И, смеясь, она направилась вниз по проспекту. Он поехал следом за ней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 869**

Хаджар схватился за единственное, что могло помочь ему не утонуть в этих воспоминаниях.

Протянутая рука, сияющая расплавленным серебром. Почти как лужи на мостовых в каменном центре города, отказывающимся сдаваться терзающим небо башням из хрома и стекла.

— Не сдавайся, Северный Ветер! — голос Анетт был практически не слышен.

Его заглушал шум дождя.

Высокое Небо, он ненавидел дождь.

Почему все, что случалось плохого в его жизни, должно было быть связано именно с дождем.

Проклятье…

Это так банально.

Дождь…

Почему не извержение вулкана, почему не ураган, на худой конец — даже простой ясный, солнечный день. Но нет, все происходило под ритм барабанящих капель дождя.

Такое впечатление, будто у того, кто писал его судьбу, были проблемы с фантазией. Или же, наоборот, слишком дурное и странное чувство юмора.

— Не сдавайся, Хаджар! Борись со своей тьмой! Иначе ты никогда не сможешь выйти к свету!

Реальность перед глазами Хаджара плыла. Так, как если бы он лежал на воде на спине, и, иногда, влага попадала бы ему на глаза.

— Поднимайся, здоровяк! — чернокожая красавица, взвалив Хаджара на плечо, потянула его вверх. — Если не пойдешь сам, я донесу тебя до Горы! И пусть тебе перед Перворожденным будет совестно, что тебя тащила на себе женщина!

Вместе они пошли сквозь утопающие под дождем джунгли. Острые листья продолжали резать ноги Хаджара. И воспоминания проливались на светящуюся зеленым тропу.

Рана на сердце Хаджара, старый шрам, который он заставил себя забыть, открылся еще шире. И только теперь, глядя на то, как «кровь» заливала его тело, он понял смысл волшебных знаков, которые на нем чертили.

Они обрамляли каждую из душевных ран, каждый шрам на поверхности его «я», который он получил за годы странствий.

Они скрепляли их, стягивали лучше, чем корабельные канаты. Но не могли сдержать тот, что был самым уродливым и большим.

И именно его, впившись когтями, вскрыло это жуткое место.

— Шевелись же ты, белокожий! — рычала Анет.

Она тянула его за собой.

Все дальше и глубже в джунгли.

Хаджар, еле переставляя ноги, смотрел на капли влаги на листьях. Он вглядывался в лужи крови. И, не видя в них своего отражения, находил лишь сцены из прошлого. Прошлого, которое, вместе с болью, выливалось из него.

— Елена… — прошептал Хаджар.

Он споткнулся и в третий раз упал на землю.

\* \* \*

— Испытание… — он моргнул. Они стояли под навесом, прикрывавшим лестницу в очередной подвальный бар. Он слышал, таких было много на этой улице города. Довольно иронично, учитывая её «думающее» название. — О чем ты говоришь?

О чем он говорил?

Учитывая, что ему показалось, будто он увидел в неоновом свете вывески сияющие волшебном светом джунгли, то… в лучшем случае, он начал постепенно сходить с ума.

Говорят, так происходит с альпинистами в горах — из-за перепада давления и разряженности воздуха. Может существует и обратный эффект, когда годами живешь на высоком холме, на девятом этаже больницы, да еще и не выходишь из помещения?

Пальцы молниеносно пролетели по клавиатуре и:

— Не знаю, — ответил механический голос.

— Не знает он… — все так же театрально вздохнула Елена. — если для тебя мое присутствие это настоящее испытание, то как же мы будем смотреть Призрака Оперы?

— Понятия не имею, — пожал плечами анимированные смайлик. — я сделаю вид, что пришел не с тобой.

— Тебе придется очень постараться, чтобы сделать вид, — Елена выделила последние слова. — что ты куда-то там пришел, — на последнем она засмеялась.

Кто-то со стороны счел бы её самым жестоким человеком на свете, но он лишь пару раз стукнул кулаком по подлокотнику — так выражался его смех.

За годы неизлечимой травмы он привык к самым разным формам отношения к себе. До «почтения на расстоянии» от фанатов — наверное, он был единственной звездой мирового масштаба, к которому никогда не пытались проникнуть поклонники или папарацци.

До «ненависти на расстоянии» — даже в середине двадцать первого века еще оставались недовольные жизнью личности. Такие, зачастую, почему-то, становились радикальными националистами, что, в большинстве случаев, приравнивалось к спартанскому фашизму.

Ему не раз предлагали покончить жизнь самоубийством и прочее.

Но если это были лишь две крайности, то середину — самое распространенное явление, составляли «сочувствующие». Они его жалели. И именно от этой жалости он, чудовище, и прятался в своем белоснежном замке.

А потом ворвалась она — Елена. Человек, который его никогда не жалел. Часто на него злилась. Ругалась. Подшучивала. Смеялась вместе с ним. Что-то рассказывала. Сочиняла музыку. Заботилась о нем, но зная определенную грань, меру.

Ураган в его маленькой, налаженной, катящейся по наклонной, жизни. Или в подобии этой самой жизни.

Трудно определить.

— Что это за бал? — спросил смайлик.

— Понятия не имею, — не задумываясь ответила Елена. — Никогда его здесь прежде не видела.

Они стояли под яркой вывеской с которой струился красный, неоновый свет. Несколько лент свисались всего в две буквы «DH». Слева от D стояла девушка, с ангельскими крыльями, а справа — парень с хвостом черта и трезубцем.

Они смотрели друг на друга через эти две буквы.

— Бар «DH»… — летели пальцы по клавиатуре. — никогда о таком не слышал.

— Здесь много таких, — Елена первой отправилась вниз по лестнице. –постоянно закрываются одни и открываются другие. Порой — всего на неделю или на две.

— А ты откуда знаешь?

Странно, но у маленького подвального бара имелся механический пандус –площадка на рельсах, которая спускалась по нажатию кнопки.

Именно благодаря ей он смог спуститься следом за Еленой.

— Девушке надо как-то себя обеспечивать, … — мимо пролетела машина из опущенных окон которой на всю улицу орал последний их совместный трек.

— Выбор одобряю! — закричала Елена вслед водителю. — Но ты все равно мудак!

Из окна исчезающего немецкого спорт-кара высунулся средний палец. Интересно, знал ли водитель кому его показывает? Наверное — нет.

— О чем я… ах, да — я работала в таких. Выступала по вечерам. Прибыль делили с баром.

— Я думал, ты работала в баре Булгаков.

— Да, — кивнула Елена и толкнула входную дверь, оформленную в стиле салуна дикого запада. — Но потом туда пришла Лана — её исполнение больше нравилось публики.

— Идиоты…

— Ну, голос у неё действительно был мощнее… Хотя — сейчас уже не важно.

— Ну да — ты ведь теперь звезда.

— Я не об этом, — засмеялась Елена. — бар закрыли.

Пройдя через узкий, тесный тамбур, они оказались в помещении бара. Странно, но Хаджару показалось, будто он уже здесь бывал. Во всяком случае, ему все казалось знакомым, чего просто по определению быть не могло.

— Вон, смотри, свободный столик, — Елена указала на стоящий впритык к барной стойке, круглый столик для двоих.

Он поехал следом за ней, уже жалея, что согласился на эту авантюру.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 870**

Барной карты на столике не лежало, вместо неё покоилась пирамидная табличка с надписью: «Пожалуйста, подождите пока к вам подойдет официант.»

А с обратно стороны: «Если он к вам не подошел, то и вы не подошли нашему бару. Давайте расстанемся друзьями»

Толи это был худший маркетинговый ход в мире, толи… лучший. Он пока не определился.

— Позволь девушке отлучиться в дамскую комнату, — улыбнулась Елена и, оставив клатч с телефоном на столике, направилась в сторону уборной.

Он не возражал. Может быть и хотел попросить её остаться, но не стал. Он не был трусом и мог посидеть один в незнакомой обстановке.

Ведь не был же…

Вообще, обстановка бара, несмотря на агрессивную цветовую палитру в виде красного цвета, была весьма приятной.

У дальней стены, на небольшой сцене, стояли музыкальные инструменты. Заплатанная, сотню раз чиненная, простая акустическая гитара с табличкой «Малышка».

Рояль — тоже старый и обшарпанный, который, судя по всему, не раз перевозили и роняли. Наверное этот старичок мог рассказать пару тройку интересных историй из своего прошлого.

На нем, в кейсе, лежала скрипка. Из трех местных аксакалов она была самой старой.

Все остальное оборудование было как с иголочки. Бас, две «электрухи», ударная установка, пара усилителей и простенькие колонки.

Бар был небольшим и для хорошего звука иного и не требовалось.

Кстати, что удивительно, несмотря на поздний час, народа в баре было достаточно приличное количество. У стена, за угловым столиком, на длинных диванчиках собралась целая компания. В центре сидели юноша и девушка.

— Тим! — крикнул кто-то из-за столика. — А можно я пойду шафером?

— Так, нет Ройс, эту позицию ты задолжал мне, — засмеялся кто-то другой.

Парень же только глупо улыбался и смотрел в глаза своей спутницы.

— Шумят, они.

— Да ладно тебе, Проныра, — намного ближе к сцене оказалась еще одна компания. Их было даже больше, чем занятых обсуждением свадьбы.

Среди них, что еще сильнее удивляло, оказалась иностранка. Медная кожа, вьющиеся черные волосы — она явно была уроженкой латинской америки.

— Мы вообще сыграем сегодня или нет? — возмущалась девушка из их компании. Тот редкий случай, когда, по его мнению, девушке шла мальчишеская прическа.

Помимо этих двух, здесь были и другие.

Кто-то так же в компании. К примеру пятерка ребят, которые, как подозревал Хаджар, еще не встретили своего совершеннолетия. Как их впустили в бар –кто знает. Но они пили простой сок и ели яблочный пирог.

Пах тот просто невероятно.

Еще здесь была одинокая фигура мужчины с седыми волосами. В потертом плаще он выпивал за барной стойкой и читал книгу.

Какой-то пижон в дорогом костюме с иголочки и начищенных до блеска туфлях. Оттянув мизинчик, он потягивал виски, но по его ледяному, цепкому взгляду было видно — никакой это не франт.

Но и криминальная птица не такого высокого полета, как почти его полная копия (в плане одежды) которая притаилась в углу и что-то яростно набирала на клавиатуре ноутбука при этом выпивая прямо из бутылки. Что странно, учитывая обстановку в баре — самую дешевую водку, которую только можно было найти на полках.

— Добрый день, — подошли к столику.

— Шлемакуцй, — вновь, от неожиданности, набрали пролетевшие над клавиатурой пальцы.

— Не уверен, что у нас есть такое в меню, но я могу попросить повара сделать специальный заказ. Если звезды сегодня в правильном порядке, а Меркурий в третьем доме — он его приготовит.

— Добрый вечер, — выдал механический голос.

— Если вы утверждаете, что он добрый, то так и есть, — пожал плечами официант.

Это, пожалуй, был самый странный официант, которого только он видел. И дело вовсе не во внешности, которая у него была истинно профессорская, и не в шраме, который пересекал лицо от левого виска до правой скулы, а в глазах.

Такие глаза просто не могли быть у простого человека. И, самое удивительное, он не мог подобрать им нужного описания.

Просто чтобы описать подобное, нужно его с чем-то сравнить, а сравнить такие глаза было не с чем. Он не сомневался, что официант, который сам собой напрашивался на прозвище Шрам, был единственным в мире обладателем подобных глаз.

И дело было вовсе не в цвете…

— Скоро придет моя спутница, — возможно ему показалось, но даже механический, безжизненный голос, вдруг зазвучал как-то неуверенно. — Она любит коктейль в котором много разного крепкого алкоголя, цитрусового сока, а еще он красного цвета.

— Это называется гранатовый лонг-айленд.

Он был удивлен тому, с какой скоростью и легкостью официант-Шрам опознал коктейль по настолько (!) сумбурному описанию.

А еще — у него в руках не было ни блокнота, ни ручки.

Шрам не собирался записывать и выглядел так, словно… знал, что он закажет.

— А еще салат из хлеба, капусты и курицы.

— Классический цезарь с курицей, — кивнул Шрам.

— Спасибо большое, — смайлик на экране широко и глупо улыбнулся.

Он терпеть не мог эту улыбку, но в настройки не лез. Его отношения с техникой видимо кармически складывались просто ужасно. Как-то он умудрился сломать флэшку.

Каким образом? Это осталось загадкой для тех.поддержки, которая пыталась воскресить с неё утерянный альбом.

— Но я пока не вижу вашей спутницы, так что — что будете заказывать вы?

— Я?

— Ну, я стою перед вам, разговариваю с вами и принимаю заказ у вас. Не вижу причины, по которой я бы спрашивал у него, — Шрам указал себе за спину.

Там, за барной стойкой, около зеркальной стены выставленной из бутылок алкоголя разнообразнейших сортов, стоял бармен. Такой же высокий, как и официант, но внешности диаметрально противоположной. Вот вроде и не было в нем ничего необычного, но тут же напрашивалось прозвище — Добряк.

Взгляд его мягких, теплых глаз мгновенно располагал к себе. А улыбка и легкая пухлость лишь дополняли образ.

Такому мгновенно расскажешь о всех бедах и секретах, а потом еще и совета попросишь. И даже не станешь спрашивать, если у бармена на тебя время. Ведь если он стоит по ту сторону стойки, значит априори что-то тебе должен. И никого не волнует, что это не он к вам пришел, а вы к нему…

— Увы, в моем состоянии я не могу позволить себе выпить.

— У нас есть капельницы.

Та пауза, которая после этого повисла в воздухе, была какой-то совершенно невероятной.

— Вы издеваетесь?

— Ни в коем случае. Наш бар «DH» знаменит тем, что мы можем обслуживать любого посетителя, который нам подходит.

— И я вам подхожу?

— Без всякого сомнения, — мгновенно и с жаром ответил Шрам. — Так что –могу поставить вам капельницу с тем же напитком, что и вашей спутнице.

На экране появилось начало нового предложения. Одинокая буква «я», после чего рука зависла над клавиатурой.

— О, как замечательно, что вы подошли, — из-за спины Шрама появилась Елена.

Он испугался, что сейчас начнется привычный ступор человека, встретившего звезду. А такие ступоры, обычно, заканчивались весьма непредсказуемо.

Но вместо этого Шрам буднично, отработанными движениями, будто и не таких людей принимал, отодвинул стул и пригласил Елену сесть.

— Я бы хотела заказать…

— Ваш спутник уже сделал заказ — гранатовый лонг и цезарь, — ненавязчиво и даже галантно перебил Шрам. — прошу прощения, но в баре «DH» сделанный заказ нельзя отменить изменить или дополнить. Мы выбираем лишь раз и на всегда.

Елена посмотрела на него и улыбнулась.

— Какие странные правила, — прошептала она.

— Какое странный бар, — нисколько не стесняясь напечатал он.

— Ну так как насчет капельницы? — спросил Шрам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 871**

— Вы издеваетесь?

— Как я уже ответил вашему спутнику — нет, — Шрам даже в лице не изменился, хотя Елена умела быть убедительной в своем недовольстве. –Итак, что будете заказывать вы?

Признаться, ему сейчас не хотелось ни есть, ни пить.

И тут его поразила озорная догадка.

Пальцы вновь полетели над клавиатурой.

— Вы можете обслужить любого клиента, верного?

— Любого подходящего нам клиента, — поправил Шрам. — Да — верно. Я так вам и сказал.

— Значит, вы можете выполнить любой заказ?

— Абсолютно.

— Тогда, пожалуйста, поставьте запись «Stand By Me», но — на виниле.

Винил в середине двадцать первого века стоил на вес золота. С чем это было связано — никто не знал.

Шрам улыбнулся. Но не так, как обычно делают люди пытаясь при плохой игре сохранить лицо, а победно. Будто только этого и ждал.

— Разумеется, — ответил он и отошел к стене, выложенной декоративным кирпичом.

Он достал из кормана блестящую монетку и бросил её в приемник на старом музыкальном аппарате. Несколько кнопок, два столбика пластинок и динамик –он мог поклясться, что музыкальной машины образца середины прошлого века здесь не стояло еще пять минут назад.

Хотя, скорее всего, он просто её не заметил.

— Приятного вечера, — Шрам забрал пирамидку с надписью и удалился к барной стойке.

Они остались вдвоем. Какое-то время смотрели друг другу в глаза, а потом опять засмеялись.

Уже через десять минут Шрам принес коктейль и салат. Елена набросилась на закуску голодной львицей, а после того, как девушка утолила первый голод, они начали болтать.

И, казалось, болтали обо всем на свете. О каких-то невероятных глупостях, граничащих с полным абсурдом, а затем резко перескакивали на мысли о таких размытых понятия как свобода или даже честь.

— Нет, ну ты представляешь, — Елена, с покрасневшими от алкоголя щеками, хлопнула ладонью по столу. — они решили меня шантажировать простой порнухой. Меня! Порнухой? Да это ведь сексизм!

— Слышу слова настоящей феминистки, — «смеялся» механический голос и щелкали пальцы по клавиатуре.

— А вот тебе было бы приятно, если бы тебя зафотошопили со всякими потными, толстыми мужиками? Ну ладно — пусть будет с толстыми потными бабами?

— Ну не знаю — может быть и рад. Хоть какое-то разнообразие.

— Извращенец! — Елена отпила еще немного красного яда. Вытерла губы салфеткой и с новыми силами бросилась в спор о чем-то вечном и нетленном… кажется они обсуждали революцию в жизни людей — смывающиеся втулки для туалетной бумаги, изобретенные в начале века.

Каким-то невероятным путем, полным смеха, алкоголя и песни Бена Кинга, они пришли к выводу, что космос перестали осваивать менно из-за втулки.

— Нет, ну серьезно, — он стоял на своем. — вот сидит инженер на белом троне, думает свою мысль, а тут раз — надо бы выйти. А туалетка закончилась. И, представляешь, надо придумать как выкрутиться из ситуации — куда деть втулку, как найти новый рулон. А если его — рулона, нет, так и вообще засада сразу.

— Так вот все наоборот, — не сдавалась Елена. — пока он думает, как ему быть, то вся гениальная мысль уйдет. А тут раз — бросил, смыл и вперед покорять звездные дороги!

— А почему тогда втулка есть, а космос не осваивают?

— Скорее всего это из-за… из-за… — Елена, явно уже не в самом трезвом состоянии, забавно нахмурила брови. — Все из-за порно!

— Опять ты за свое!

— Ничего подобного!

— Везде видишь свой дурацкий сексизм…

— Нет, ты послушай, все дело в…

Они смеялись, болтали, не зная счета времени. Окна в баре были задрапированы, так что не смотря на часы, не было ни единого шанса узнать, какой сейчас был час.

Только когда у Елены завибрировал телефон, только тогда они поняли, что на улице уже рассветало.

— Надо отправляться в обратный путь, — произнес механический голос.

— Как это поэтично звучит — обратный путь, — Елена, после звонка, будто внутри себя какой-то тумблер повернула. Девушка явно клевала носом и засыпала. — Знаешь, наверное, никто, кроме тебя, уже так и не говорит.

— Так? Это как — так?

— Так, будто ты из другого мира. Не от сюда… не такой как все.

— Ты пьяна, Елена.

— Может быть… а может именно поэтому я тебя и полюб…

— Вы собираетесь нас покинуть?

Черт!

Если бы он мог двигать своим телом, то это тело сейчас бы двинуло Шраму прямо промеж его невероятных глаз. Официант, как неоткуда, возник прямо около их столика.

— Да, пойдем уже, — донеслось из динамика.

Жаль, что он не мог отображать тех эмоций, с которыми набирался текст на клавиатуре.

— Может останетесь?

— Нет, спасибо. Мы пойдем. Сколько с нас?

— Ну хотя бы на полчаса, — почему упорствовал официант. — пока не доиграет альбом.

Он прислушался. После Бена Кинга играли и другие исполнители, а сейчас пел приятный, женский голос. Он его не узнавал. Но игра была невероятной, а голос мощный, глубокий и такой проникновенный, что с первых же нот замирала душа.

— Нет, мы пойдем, — неожиданно жестко возразила Елена. — терпеть не могу её пение.

Она поднялась на ноги, схватилась за край стола, покачала головой, а затем, качаясь, направилась в сторону выхода.

— Чертова Лана, — расслышал он перед тем, как Елена исчезла в тамбуре.

Он убрал руку с клавиатуры, положил на рычаг джойстика и начал «выпарковываться» из-за столика.

— Подумайте, — Шрам преградил дорогу. — может хоть одну песню послушаете?

\* \* \*

— Ты опять нарушаешь правила, — Добряк, протирая стаканы, даже не смотрел в сторону своего бессменного официанта. Тот, положив на стойку грязную тарелку и стакан, облоктился локтями и уставился на музыкальный аппарат.

Шрам моргнул и пластинка, будто по-волшебству, сменилась на музыку одного калеки.

— Не понимаю я электронщины, но что-то в ней есть — цепляет.

— Ты будешь продолжать меня игнорировать?

— Учусь у лучших, — развел руками Шрам. — ты этим занимаешься на постоянной основе — почему не могу позволить себе и я.

— Еще раз — ты слишком часто нарушаешь правила.

— Ему было бы лучше остаться здесь.

— Это не тебе решать.

— Но и не тебе.

— А я и не вмешиваюсь.

— О, поверь мне, старый друг — я вижу.

— Поверь мне, старый враг, ты не будешь видеть, если не уберешься за седьмым столиком.

— Ты мне угрожаешь.

\* \* \*

Когда они поднялись обратно на проспект и отправились вверх по улочке — в сторону автобусной остановки, то что-то заставило его обернуться.

Сгущался утренний туман. И, может, именно из-за него ему и показалось, что подвал, в котором находился странный бар «DH» отсутствовал. Вместо него в основании дома красовалась монолитная плита.

Дурацкая игра света и теней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 872**

— Закурить не найдется?

В современном мире эта фраза была сродни сленгу, так как классические сигареты уже десятилетие как были запрещены по всему миру — приравнены к тяжелым наркотикам.

Так что эту фразу можно было услышать лишь от комиком, с экрана телевизора, а еще от бандитов, которых прогресс, увы, изжить не смог.

Из подворотни вырулила компания очень характерного вида. Кожаные куртки с металлическими заклепками, высокие ботинки на шнуровке и непонятной расцветки штаны.

Елена, понимая правила игры, протянула им свой клатч.

— Вот так быстро, красотка? — заводила — самый щуплый, нескладный и хилый из пятерки, явно был разочарован. — Может поиграем?

— С девками своими играй, — Елена не показывала ни грамма страха. Может была слишком пьяна для этого, но, скорее всего, просто не чувствовала угрозы для себя. — Получил что хочешь, а теперь проваливай.

— Что хочу? — щуплый качнул своим ножом бабочкой и описал им силуэт фигуры Елены. — Что хочу я еще не получил.

— Попробуй возьми, — фыркнула девушка.

Щуплый сощурился.

— Смелая, что ли? Ну так я…

— Щуплый, — окликнули заводилу. Надо же — как сильно он угадал с кличкой.

— Чо надо?

— Это же Елена.

— Кто, блять?

— Не блять, а Елена, — и Елена, абсолютно спокойно, сплюнула под ноги щуплому. — а с блядями можешь на шоссе поболтать. Глядишь за своего примут.

— Чо сказала? — щуплый замахнулся ножом, но его руку поймал высокорослый парень.

— Простите его, — пробасил он. — в детстве роняли. Вырос, вот, имбицилом.

Сжав запястье парнишки настолько сильно, что тот застонал от боли, он забрал кошелек и вернул его Елене.

— Приятного вам вечера и простите за беспокойство, — и бугай, развернувшись, пошел обратно в сторону подворотни.

Следом за ним поспешили и другие трое. Один только щуплый остался, чтобы подобрать оброненный нож.

Он же, сидя в кресле, поражался тому, насколько нынче образованные и с подвешенным языком орудуют гопники. И впрямь — культурная столица.

И тут взгляды его и Щуплого пересеклись. В глубине зрачков парнишки тут же полыхнула чистая, незомутненная ненависть, смешанная с такой же ядовитой завистью.

— Проваливай, сучка, — прошипел он. — Не знаю кто ты — но тебе сегодня крупно повезло.

— Поверь мне, малышь, сучка — не самое страшное, как меня обзывали.

— Да мне похуй, — он сжимал нож так сильно, что пальцы побелели. — Свали отсюда и уродца своего забери ебан…

Договорить он не смог.

Кулак Елены врезался гопнику прямо в губы. Кровь, смешанная с поломанными зубами, полилась на мостовую.

А крепкий у неё был удар, поставленный. Давал о себе знать совсем не «женский» фитнесс.

— Фука! — и щуплый бросился вперед.

Она бы увернулась, не будь у неё длинных шпилек. Проклятых, длинных шпилек, которым она наступила на шлейф разреза своего платья.

Будто в замедленной съемке он наблюдал за тем, как она, споткнувшись, падает спиной вниз. Её красивая нога плетью взлетает и, абсолютно случайно, подсекает ноги гопнику. И тот, потеряв равновесие, падет на неё сверху.

В последствии врач, купленный с потрохами директором Елены, не сможет сказать точно от чего она умерла раньше — от ножа, пробившего сердце или от черепно-мозговой травмы, полученной от падения головой на поребрик.

Не прошло и трех секунд, как на свете не стало Елены — вечно радостной, лучезарной, такой свободной и, наверное, самой одинокой красавицы на свете.

— Ты что натворил, дегенарт?

— Я… я… это само! Все само! — закричал залитый кровью щуплый. — Дерьмо! Сучка! Это он во всем виноват!

— Да я тебя придушу, ублюдок! — прибежавший на шум бугай за грудки поднял заводилу. — Это же макруха, даун! Мы ведь просто подшутить хотели, засранец!

— Мокруха, как мокруха? — щуплый окончательно потерял связь с реальностью. — Я не могу! У меня сессия начинается! Мне папа за красную зачетку пообещал новый мерин!

— Дебил, какой мерин! По нам тюрячка теперь плачет! — закричал уже другой из компании.

Как-то разом исчез их напускной бандитизм. Избалованные жизнью студенты…

— Не по нам, а по нему — барану, — возразил другой.

— Да все как соучастники пойдем! — продолжал орать бугай, треся щуплого за грудки.

— Не пойдем… не пойдем! Прикончим уродца и смоемся. Здесь камер нет! А даже если есть — в таком тумане ничего не увидят.

— Прикончим? Прикончим?! — бугай оттолкнул окровавленного подельника и тот плюхнулся задницей на камни. — – Если такой умный, ты и кончай.

Щуплый, на дрожащих, шатающихся ногах, поднялся. Подобрал нож и подошел к нему. Он приставил к его горлу полосу горячего от крови ножа.

А он даже не поднял руки, чтобы защититься. Он даже не видел щуплого, нависшего над ним. Не видел четверых испуганных подростков, сгрудившихся вокруг.

Он лишь смотрел на остекленевшие глаза Елены. Смотрел на её волосы, чернее нефти и безлунной ночи, они сплелись в комок на камнях старой мостовой.

Багровые ручейки падали в жидкую бездну и исчезали в ней. Река принимала в себя частички Елены, которая так любила этот город.

Что было потом, он помнил плохо.

Кажется, зазвучали сирены проезжавшей мимо полицейской машины. Струхнувшие подростки-студенты бросились врассыпную и это их и сгубило.

Машина ехала совершенно по другому делу. Но, привлеченная такой реакцией, зарулила на улочку.

Их схватили через три дня.

Всех.

Потом приехала скорая. Какие-то неизвестные люди убрали её тело в черный пакет и вперед ногами загрузили в карету реанимации. Туда же подняли и его самого.

Они поехали по кольцу в сторону больницы.

Кажется, над головой шумели лопасти вертолета…

Он сидел в своем дурацком кресле и смотрел на глянцевые отблески, которые оставляли белые лампы на черной поверхности мешка, внутри которого лежало тело Елены.

Они остановились.

Их выгрузили.

Шел дождь.

Холодные, колючие капли падали на проснувшийся город.

\* \* \*

— Это подлость! — закричал, на пределе возможностей, динамик.

— Это бизнес, — возразил лощеный хлыщ, пришедший к нему в палату. — Елена давно стала проектом. В неё вложены большие средства больших людей. У неё несколько концертов впереди, съемки фильма, запуски собственных брендов одежды, косметики, парфюма, не говоря уже о съемках фильма. Мы не можем все это потерять.

— Но вы уже потеряли самое важное — Елену.

— Не будем опят спорить о том, что произошло в ту ночь. Никто не виноват и…

— Вы виноваты! Я виноват! Все виноваты!

— Возможно. Но сейчас мы занимаемся не судом, а деньгами. Благо хирурги сейчас творят чудеса, а мы уже подбирали дублеров и двойников, на случай если график Елены станет совсем плотным и она не сможет успевать везде.

— Вы хотите…

— Мы не хотим. Мы уже сделали. Единственное, что от требуется от вас –подписать соглашение о неразглашении и продолжить писать для неё музыку.

Его затошнило.

Он почувствовал себя грязным. Почувствовал себя самой последней тварью.

Уродцем.

Калекой.

Он не смог её спасти при жизни, а теперь с его помощью хотят лишить и смерти.

— Вы знаете, что с вами произойдет, если вы откажетесь, — хлыщ кивнул на документы. — Через две недели, в случае отказа, вас выпишут отсюда и отправят в социальный приют. Условия там не сравнимы с этими.

— У меня есть деньги и…

— У вас нет денег. Все счеты оформлены на вашего патрона, который, кстати, тоже вложился в Елену. И крупнее,ч ем кто-либо другой.

Проклятье…

— Подпишите документы и, даю слово, вы никогда больше не увидите меня и не услышите о нас. Если, кончено, будете исправно поставлять минусовки. За текст не беспокойтесь — мы уже создали группу из способных людей. Не таких, разумеется, как вы, но если захотите.

Он поставил свой росчерк, а затем швырнул папки к дверям.

— Убирайтесь!

Хлыщ поднялся, поправил костюм, взял папку и, остановившись в дверях, не поворачиваясь обронил:

— Так я и думал, — после чего ушел.

\* \* \*

Держа украденный после обеда нож у сонной артерии, небритый и немытый, он смотрел на огни города. На жкране его ноутбука была фотография с первой страницы известного таблоида.

На ней Елена, в компании известного режиссера, пришла на премьеру «Призрака Оперы».

Вот только это было не Елена.

Не его Елена.

Он предал её.

Дважды…

И не допустит третьего раза.

На столе лежала предсмертная записка изобличавшая все грехи, а нож уже коснулся кожи, как в палату вошел неизвестный.

Выронив нож, он делал вид, что держит себя за подбородок.

— Не спишь?

— Вы кто? Кто вас сюда впустил?

— О, не переживай, я здесь работаю. Мы не виделись — я с седьмого этажа.

— Отдел нейрохирургии?

…

\* \* \*

Хаджар лежал на холодных камнях.

Под ним раскинулись светящиеся зеленым светом джунгли.

Сверху сияло незнакомыми звездами небо.

Хотя, почему незнакомыми.

Просто он не сразу их узнал.

А еще шел дождь.

Холодный и колючий.

Но на этот раз он не смог спрятать слез. Слез от жуткой боли в груди — в том месте, где полностью открылась старая рана.

— Ты забыл кто ты! — прогремел голос и из тьмы вышла фигура в черном плаще.

— Нет…

— Ты опозорил себя и своих предков, Северный Ветер!

— Нет, это не так…

Фигура приближалась. Каждый её шаг сотрясал гору, на вершине которой лежал окровавленный Хаджар.

— Ты забыл кто ты! Ты забыл свой путь!

— Нет…

Она мраком нависла над ним. Полы её плаща трепал порывистый, штормовой ветер.

— Кто ты? — прохрипел Хаджар.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 873**

— Что здесь происходит?!

В шатер, в сопровождении Аблима и нескольких самых одаренных из числа Говорящих, вошел Иблим. Он держал в руке свою палицу и выглядел максимально воинственно.

— Посвящение, — только и ответил старик.

Обняв резной посох, он сидел рядом с костром и смотрел на двух лежащих рядом людей. Анетт уже постепенно приходила в себя. И, когда сознание девушки вернулось из странствия по Зеленому Дому, то старик набросил на неё цветастое покрывало.

— Дочь, — Иблим бросился было к своему ребенку, но путь ему преградил посох.

— Ты знаешь ритуал, Прокладывающий Путь, — проскрипел голос Хранителя Прошлого. — пока Северный Ветер не вернется с Горы Стихий, нельзя прикасаться к Провожатому. Иначе ты рискуешь добавить к его тьме, свою собственную. Так он может никогда оттуда не вернуться.

— Он и так вряд ли оттуда вернется, — хмыкнул Говорящий с Природой. — Я еще никогда не видел такой большой раны.

Иблим, только сейчас обративший внимание на гостя своего племени, осенил себя священными знаками.

Тяжело дышащий, покрытый испариной, дергающийся воин, чье тело — сплошные сухие мышцы, чьи жилы — канаты, весь в шрамах, он явно переживал не лучшие дни.

На солнечном сплетение расползалась огромная рваная рана из которой сочилась черная субстанция.

— Что скажешь, Анетт, дочь Иблима?

— Хранитель, — окончательно вернувшаяся в реальность Анетт положила ладони на плечи и поклонилась. — Северный Ветер будет бороться до конца.

— С такой тьмой?! — гнев Аблима отразился в бушующем костре. — Ни один человек не сможет выдержать подобного! Нам следует облегчить его страдания!

Пламя выстрелила до отверстия в куполе шатра. Оно яростно трещало исчезающими в пепле поленьями, а его жар подпалил ресницы на лице Хаджара.

Старик Хранитель вытянул ладонь к костру. Аблим, схватившись за грудь, отшатнулся, а столб оранжевой постепенно превратился в спокойный танец горячих, алых лепестков.

\* \* \*

Небо над Хаджаром напоминало погнутый лист метала. А искры, мчащиеся по изгибам изорванного листа железа — молнии, сверкавшие над голов.

Скрежет сминаемого материала — неуклонно приближающийся, нарастающий гул страшных громовых ударов.

Потоки дождя хлестали по лицу. Бритвенно острые капли рассекали щеки и оставляли кровавый след, сливавшийся на камнях с черной субстанцией вытекавшей из жуткой раны на груди Хаджара.

И это темно багровая смесь струилась к полам плаща фигуры, нависшей над Хаджаром.

— Ты забыл кто ты… — вновь повторила она.

— Я знаю кто я, — прохрипел Хаджар.

Он попытался встать, но чужая стопа надавила ему на рану. И, кто знает, грохот, разлетевшийся над темными джунглями — был ли это крик Хаджара, или же все тот же гром.

— Если так, ты почему тогда ты похоронил её внутри себя?

Молния рассекла пространство над фигурой.

— Елена… — прошептал Хаджар.

Это был так давно… так давно, как он заставил себя забыть это имя. Стер его из самых потаенных уголков своей души. Смыл её образ собственной кровью и потом, пролитыми в бесконечных битвах и тренировках.

Это был его секрет. Скелет. Один из тех, что каждый человек убирает в настолько далекий ящик, какой только может у себя найти. И все это только за тем, чтобы жить чуточку спокойнее.

Со временем, если ему повезет, то лишь иногда вспоминает его смутный силуэт и, содрогнувшись, обновляет замки.

Воля Хаджара была крепка. Крепче, чем можно себе представить. С её помощью он запер этот скелет так далеко, что не могли его отыскать ни Черный Генерал, ни голем в Пустошах, ни Тень Бессмертного Мечника в горах Балиума, ни Хельмер с его жутким кошмаром, навеянным через шамана орков.

Но здесь, на горе стихий, шел дождь.

Тот самый.

Острый, промозглый, проникающий под кожу и забирающийся в саму душу.

И как у любого замка, даже самого надежного, есть ключ его отпирающий, так же было и с тайником Хаджара.

— Она погибла не по моей вине, — простонал Хаджар. — я ничего не мог сделать — это был только её выбор.

— Ты мог её не забывать! И не забывать того, что она сделала для тебя.

— Я не забыл, — Хаджар столкнул чужую ногу со своей груди.

Одно это простое движение заставило его скорчиться от жуткой боли.

— Забыл, — стоя на своем фигура. Её голос был то сравним с громом, терзающим небо, то со свистом обнажаемого меча, то со вкрадчивостью отцовских наставлений. — Ты все забыл. Даже свое имя…

— Я помню мою имя!

— Тогда как тебя зовут, Хаджар Дархан, Северный Ветер?!

— Ты уже назвал его! — очередная вспышка молнии на этот раз очертила лицо Хаджара. — Хаджар Дархан, урожденный Дюран — мое имя.

Гроза на мгновение стихла. Шторм унялся. И в мгновенной тишине шум падающих капель казался далекой канонадой. Выстрелами, бьющими по сердцу.

И тихий, шепчущий голос фигуры лишь дополнял общую картину.

— Нет, это имя — замок, за которым ты спрятал всю тьму, что собрал в том мире.

Том мире…

В первые в своей новой жизни от кого-то, кроме себя и собственного сознания, Хаджар услышал пусть даже намек, но о Земле.

Он поднял взгляд на фигуру. Ветер все так же трепал полы её плаща. Но в такой тьме было сложно определить даже примерные контуры мужская она или женская, не то что — кому именно могла принадлежать.

И здесь не помогала даже абсолютная память Рыцаря Духа.

— Кто ты? — прошептал Хаджар.

Какое-то время фигура молчала, а когда над головой сверкнула очередная молния, то её голос стал походить на самый жуткий шторм, который только мог обрушиться на головы смертным.

— Ты забыл меня, как забыл и её! Я был с тобой с самого твоего первого вздоха! Я был с тобой в том приюте, когда каждый день кто-то пытался оспорить твое право на жизнь! Я был с тобой в той темнице, в которую ты запер себя сам! Я был с тобой, когда ты лежал на холодном столе под ножами врачей! Я был с тобой в этом мире! Я уберег тебя от мечей…

В сознание Хаджара ворвалась сцена, где он маленький стоял на плацу Мастера в королевском дворце Лидуса. Он смотрел на то, как на него падали десятки острых мечей со стойки.

— Я был Един с Мечом и…

— ЛОЖЬ! — от грохота, сорвавшегося с уст фигуры, раскололись камни вокруг. Молнии опустились с неба и превратили часть горы в лаву. — Эту иллюзию –меч, ты принял в руки, потому чтобы боялся меня — единственного, кто всегда был с тобой. Я был с тобой всегда, … — очередной удар грома заглушил какой-то звук. — но ты отказался от меня. Предал меня так же, как предал и Елену.

— Не правда.

— Тогда назови свое имя, Хаджар Дархан! Назови его, чтобы назвать и мое!

Хаджар вновь посмотрел на фигуру.

Тьма из его раны перетекала в плащ фигуры. Так ему казалось недавно. Теперь же он видел, что это не плащ поглощал тьму, а тьма была плащом –оковами, запиравшими фигуру.

— Я знаю кто ты… — с трудом поднявшись на ноги, Хаджар схватился за плечо фигуры. — Но где ты был… где ты был, когда я нуждался в тебе больше всего?!

И с этим криком Хаджар сорвал капюшон с головы фигуры.

На него смотрела половина его собственного лица. Вторая же состояла из сгустка чего-то эфемерного и неуловимого. Но тот ясный, светлый, яркий синий глаз, которым другой-Хаджар смотрел на него, говорила все, что нужно было знать.

— Где ты был… — прошептал Хаджар. — когда я предал тебя.

— Ты предал лишь себя, Хаджар Дархан, — ответил голос, ничем не отличавшийся от его собственного. — И теперь заплатишь за это.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 874**

Рукоять меча была сделана из молнии, которую фигура, обладавшая половиной тела Хаджара, а другой эфемерной субстанцией, попросту схватила и, скомкав, в своих руках выковал рукоять. А затем, рассекая рукоятью воздух, он создал лезвие.

Синее, как небесная лазурь, с черными прожилками шторма и сверкающим серебром молнии. Лишенный гарды клинок чем-то напоминал Черный Меч, только выглядел более грозным и будто соединенным с фигурой.

— Я не стану с тобой сражаться, — покачал головой Хаджар.

Даже это движение вызвало у него судорогу в теле, а сам он отшатнулся в сторону. Рана на теле все еще сочилась темной кровью.

И, если бы не его воля, то он уже давно бы исчез под давлением душевной раны. То, что могло уничтожить даже Безымянного, лишь причиняло Хаджару невероятную боль и лишало его способности нормально стоять на ногах.

Гром бил по ушам стенобитным тараном, а молнии сверкали хищным оскалом голодного, разъяренного зверя.

Дождь хлестал по телу градом острейших стрел.

— В этом весь ты, Хаджар Дархан! — рев фигуры, обладавшей половиной лица Хаджара, перекрыл даже шторм. — В тебе нет самого важного!

Удар меча был быстр. Быстр настолько, что Хаджар, обладавший Королевством Меча, не смог даже заметить его. И огромная синяя полоса, расчертив пространство, исчезла где-то около горизонта.

Изнутри рассеченного фигурой шторма посыпались сотни и тысячи молний. Сливаясь в единый поток, они сформировали огромного крылатого монстра, который впился в Гору Стихий.

Часть её он превратил в каменную пыль, разлетевшуюся по ветру, а другую не то, что расплавил, а попросту испарил.

— В тебе нет ярости, — тихо, почти не слышно, прошептала фигура.

Сквозь потоки дождя, игнорируя вспышки молний, она шла прямо к Хаджару.

— Когда ты берешь в руки меч, он молчит. В нем нет жажды битвы. Лишь попытка убежать, скрыться от всего сущего. Но это не битва! — очередной удар грома слился со словами фигуры. — Это бегство! Это трусость!

— Я не трус! — кровью сплюнул Хаджар. — Ты знаешь это! Ты, из всех других, знаешь это!

— Я — знаю! — молнии и гром били вокруг фигуры. Они терзали вечную гору, превращая её в пыль и лаву. — Но знаешь ли ты?! Ты забыл! Забыл все, что делало тебя собой! Ты променял меня. Ты променял мою ярость, променял мою свободу на рабство!

— Я у меня не было выбора!

— ВЫБОР! — гром ударил с такой силой, что казалось, будто он расколет и небо, и землю и даже вселенную со всем множеством миров. — выбор, — уже намного тише повторила фигура. — есть всегда. А ты отказался от меня ради него!

Меч оказался в сантиметре от груди Хаджара, а следующая вспышка молнии показала огромный иероглиф, оказавшийся за спиной Хаджара.

Каждая нить, каждая черта, из которых состоял узор, были будто бы созданы резким и невероятно мощным ударом меча. А все вместе они создавали контр бронированного жука.

— Он дал мне силу, чтобы защитить моих товарищей, — прошептал Хаджар. –Защитить моих людей… Так, как меня этому научила Елена.

— Она учила тебя не этому, глупец!

— Откуда тебе знать?! — Хаджар, и сам не сдержавшись, перешел ни крик. И пусть каждый звук на таких тонах приносил ему нестерпимую боль, но лучше страдать физически, чем душевно. — Тебя там не было! Тебя не было на той мостовой! Тебя не было в тех горах! Я остался один!

— Только трус боится одиночества! А ты не трус — я знаю это!

— Тогда убирайся отсюда, если знаешь! — рычал Хаджар. — Я справлялся все эти годы без тебя, справлюсь и сейчас.

— И вновь, — единственный глаз другого-Хаджара сверкнул первобытной, нестерпимой, сжигающей все на своем пути. — ты сдаешься. Отступаешь. Разве так поступает настоящий Дархан — Северный Ветер?!

— Я никогда не отступаю! — Хаджар оттолкнул меч в сторону. Кровь из рассеченной руки брызнула на камни. — Я никогда не сдаюсь! — он схватил фигуру за грудки. — Я всегда сражаюсь! И ты не смеешь даже имени её говорить, предатель! Это лишь моя ноша! Мой крест! Мой…

— Ну давай, — и вновь вспышка молнии. На сей раз куда ближе. Она показала, что субстанция, которая заменяла другому-Хаджару его вторую половину походила на ту, что находилась внутри воинов племени Шук’Арка. — Нанеси этот удар, Хаджар. Докажи, что в тебе еще остался шторм.

— Что?

Хаджар повернулся.

В его занесенной правой руке сияло первозданной тьмой лезвие Черного Клинка.

Он отшатнулся. Выпустил из рук плащ другого-Хаджара.

— Ты забыл, Хаджар. Забыл меня. Забыл себя. Забыл все, что делало твой меч таким грозным, что он мог рассечь само небо, — фигура опустила и свой клинок, созданный из молний и ветра. — Богам не нужно с тобой бороться –ты с этим справляешь вполне успешно и сам. Трус и слабак — вот кем ты стал.

Хаджар вновь пошатнулся.

Вонзив меч в землю, он тяжело на него оперся.

— Скажи мне, Хаджар Дархан. Разве стоило это того, чтобы забыть свое имя. Забыть, как тебя звали.

— Я помню, — как же его звали? — Я помню… — дурацкое, смешное имя, над которым так часто смеялась Елена. — Я помню…

Визг клаксона… гул лопастей вертолета… лай собаки… скрип дверной петли… шум лектрогенератора… плачь ребенка…

В его памяти всегда находился какой-то звук, который заглушал звук его собственного имени.

Такого дурацкого.

Такого смешного.

— Так кто кого предал, Хаджар Дархан? Ты меня или я тебя?

— Замолчи.

— А может поэтому ты искал Анис? Она ведь почти точная копия Елены.

— Замолчи!

Выронив меч, Хаджар схватился за голову.

Как его звали?!

Щелчки клавиатуры… звук басов… шум улицы… разговоры посторонних людей…

— Разве это стоило, чтобы забыть, весенний гром, приносимый северным ветром? Разве стоило, чтобы забыть радость от бури, которую он рождает посреди погожего дня?

Мат пьяных бродяг… крики за стенкой… громкоговоритель…

Он помнил… точно помнил… как его звали?

— Разве стоило оно того, чтобы забыть чувство восторга от того, когда стоишь на краю пропасти, а он дует тебя прямо в лицо?! Стоило, чтобы забыть зимний буран, дающий тебе почувствовать себя сильнее целого мира?!

Глупое имя… ошибка, допущенная в документах в приюте, что превратило абсолютно обычное, популярное имя в нечто, что стало его символом. Знаменем. То, благодаря чему, он смог жить и не сдаваться.

— Скажи мне, Хаджар Дархан! — тысячи молний сплелись в очертания огромного существа, ударом разрушившего часть горы. — Это стоило того, чтобы отдать меня тьме?!

Чтобы запереть скелет, не достаточно одного только замка… нужно сделать стенки, крышку и дно. И, чем больше тьма, которую нужно спрятать, тем крепче нужен материал.

А что может быть крепче, чем собственная душа?

И какой замок может быть надежнее, чем печать могучего Духа Меча.

Хаджар вновь поднял глаза на фигуру.

Половина его собственного лица с сияющим ярким светом глазом. Глазом, внутри которого плескался шторм в середине погожего дня; внутри которого ревел снежный буран, заставляющий почувствовать силу биться против целого мира; где гремел весенний гром, дающий чувство безграничной свободы и жажды битвы.

Внутри этого глаза сиял Северный Ветер.

Хаджар посмотрел на свою правую руку — покрытая алыми татуировками его истинного меня, скрывшим многие шрамы.

А затем он поднял левую.

Вернее то, что осталось от неё.

Лишь темная, неясная субстанция, так похожая на ту, что заменяла другому Хаджару его недостающую половину.

— Где твоя ярость, Хаджар Дархан?! — кричала фигура. — Разве ты не слышишь рева твоих предков? Разве ты не слышишь боя барабанов?! Разве ты не чувствуешь эту жажду?! Жажду биться с целым миром!

— Ты безумен!

— Нет! — сверкнул синий глаз другого-Хаджара и жуткая улыбка исказила половину его лица. — Это МЫ — безумны!

Хаджар схватил свой меч и бросился вперед.

— Наконец-то! — засмеялась фигура.

Их клинки столкнулись и небо раскололось светом полотна молний.

Два дракона бились в небе.

Синий и черный.

Они терзали друг друга, впивались когтями и клыками. И слышался их смех и плач. Бил гром, сверкали молнии, лил дождь.

Холодный и промозглый.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 875**

— Вечные Источники! — выкрикнул Иблим.

Снаружи шатра творилось что-то невообразимое. Спокойное небо вдруг окрасилось черным цветом. Порывистый ветер разорвал оковы мертвого штиля.

Ударил гром и начали сверкать молнии. И затем поднялась буря такой силы, что многим воинам пришлось встать по периметру лагеря и, воздев руки к небу, начать что-то на распев произносить.

Постепенно вокруг «дома» племени Шук’Арка возник мерцающий светом купол. И, в отличии от тех, что создавали в Семи Империях, он не был основан на мощи рун или иероглифов.

— Самые сильные враги, Прокладывающий Путь, — и в центре невероятного катаклизма, бури стихии, спокойным островком выглядел один лишь Хранитель Прошлого. Старик, сидя у костра, смотрел на извивающегося и стонущего белокожего человека. — мы не встречаемся с ними в честном и открытом бою…

— Что это за тьма, с которой он борется?!

— … мы видим их в отражении спокойной воды, — договорил старик и замолчал.

\* \* \*

Два дракона, переплетаясь в клубки клыков, когтей и крови, бились посреди бушующего шторма. Они рвали друг друга, проливая на гору реки черной и синей крови. Их глаза блестели животной яростью и гневом.

Они били друг друга хвостами, летали вокруг сплетаясь в клубок, где сложно было отличить одного от другого. Порой казалось, что они и вовсе сливались воедино, чтобы обернуться змеем, пожирающим собственный хвост.

А затем, разделившись, вновь погружались в неустанную и кровавую бойню, которую сложно было назвать битвой.

Чешуя с тела, перья с «плавников» и шерсть с и морд летела на землю вместе с потоками крови и костей. Каждый удар огромной, когтистой лапы, сопровождался громом, сливающимся с ревом раненного дракона.

Каждый укус мощных челюстей, пронзающих крепчайшую кожу и чешую, сливался с ревом гневом и боли.

Молнии обвивали их тела светящимися нитями, которые вдребезги разбивались о когти и ярость их неукротимой схватки.

Скрываясь в облаках, они превращались лишь в смутные, застывшие на поверхности штормовых туч, силуэты, выхваченные вспышками яркого света.

А затем, резко вынырнув, они оба упали на пик горы, с которой и начали свою схватку.

На камнях лежало два израненных тела.

У одного в правой руке был зажат клинок чернее ночи, а у другого, в левой, меч ярче лазури полуденного неба.

Оба они тяжело дышали.

Залитые кровью, своей и чужой.

Израненные.

Но не сдавшиеся.

Оба, вонзив клинки в камень, поднялись на ноги. Одновременно посмотрев друг другу в глаза, кинулись в последней яростной атаке.

Их крики, полный жажды битвы, стали громом, а может гром — их криками.

Сверкнула молния.

В последний раз, перед тем как буря стихла, она осветила два силуэта. Прижавшиеся друг к другу так тесно, что сложно было различить где начинается и заканчивается другой, они стояли на коленях.

Их руки повисли плетьми.

Длинные волосы смешались в непонятные комья.

У каждого из спины торчало по клинку.

Черному и синему.

Никто из них не смог победить другого.

— Я лишь хотел… — хрипел тот, который владел синим мечом, созданным из ветра. — биться вместе с тобой, плечом к плечу. Как раньше. Когда мы были одни против всего мира. Когда мы были, …

Ударил гром и Хаджар вновь не расслышал того звука, что сорвался с уст того, чье существование он так долго отрицал.

А когда Хаджар открыл глаза, то он оказался посреди бескрайних простор укрытых зеленой травой. Вот только это не были пространства его души. Ибо там всегда по центру стоял холм с растущим деревом и серым камнем.

Здесь же не было и этого.

Только бескрайние, уходящие к горизонту, луга с качающейся в так ветру травой. На небе плыли кучевые облака, отбрасывающие тени на равнину. А затем, с очередным порывом ветра, пространство вдруг резко изменилось.

Теперь это была не равнина, а такая же бескрайняя степь. Желтая трава, редкие дикие колосья, мелкие камни и мелкие озера, в которых и колено не обмочишь если вброд захочешь перейти.

Солнце уже клонилось к закату.

Своими холодными, вечерними лучами, они светило в спину старцу. Именно старцу, а не старику. Мощные плечи, алый плащ, накинутый поверх кольчуги не раз бывавшей в схватке. Густые, до того седые, что даже белые волосы, собранные в хвост и косички.

Мощные, жилистые руки, покрытые нескончаемой вереницей шрамов.

Этот старец был воином.

Одним из тех, кто пережив все битвы, что перепали на его долю, пока так и не встретил столь вожделенный старым витязем конец — с мечом в руках, в сече с яростным и честным врагом.

Но в руках он держал вовсе не клинок, а инструмент, который Хаджар даже сходу и не узнал.

Это были гусли. Немного видоизмененные, но гусли.

И он перебирал их струны, извлекая столь знакомые для Хаджар звуки музыки.

— Кто ты? — спросил Хаджар.

— Ты знаешь кто я,… — очередной звон струны заглушил слова старца. — Зря ты так с ним. Он ведь тебе роднее брата, ближе отца и матери. Честнее отражения в зеркале и вернее тени.

— Ты про…

Старец кивнул Хаджару за спину.

Тот обернулся.

Позади него, где-то на краю горизонта, черной точкой стояла фигура завернутая в плащ, созданный из тьмы сочащейся из старой раны на груди Хаджара.

— И что теперь? — спросил Хаджар, повернувшись обратно к старцу.

— Не знаю, — ответил тот, продолжая перебирать струны. — мы — и он, и я, будем ждать тебя здесь, Хаджар. Приходи к нам и мы вместе отправимся к горизонту и даже дальше. Туда, где еще не дули ветра севера.

— Но как я найду вас?

Старец отложил гусли. Он, размяв кости, подошел к Хаджару. Шаг его был легок и быстр. Глаза его сияли штормом и бурей. И, чем ближе он подходил к Хаджару, тем больше становился и так, до тех пор, пока не закрыл собой всю вселенную.

Он наклонился, вновь обернувшись стариком и снял с плеча Хаджара маленького жука. Положил его на ладонь, а затем из глаз его полился поток бури и молний.

\* \* \*

С черного неба, превращая шатер в прах, сорвалась молния цвета полуденного неба. Она ударила в грудь лежащему на мехах белокожему воину. Тот закричал в предсмертной агонии, когда небесный огонь, будто иголка опытной швеи, скраивал жуткую рану на его груди.

Когда же молния опала раскаленными искрами, то вместо раны остался только жуткий, шириной в три пальца, шрам, от правого плеча и до последнего ребра.

— Вечные Источники, — повторил Иблим.

Когда белокожий воин открыл глаза и поднялся, он потянулся к нему, чтобы поддержать, но был остановлен посохом Хранителя Прошлого.

Хаджар же, не разбирая дороги, обнаженный, окровавленный, поднимаясь, падая, снова поднимаясь, снова падая, побрел в сторону потоков дождя.

Между них он видел силуэт девушки, которая светила ярче солнца.

С его губ сорвалось такое важное слово, неспособность сказать которое, когда-то давно разорвало его душу на две части. И теперь она, как и его старый друг, были спрятаны где-то в этом безымянном мире.

Спрятаны от него.

— Прости, — прошептал Хаджар.

Фигура, танцующая под дождем замерла, затем засмеялась, и сказав:

— … — исчезла.

Хаджар, сжав кулак, ударил им о землю.

— Не слышу… — сказал он и ударил еще раз. — Не помню… — и еще раз. — Не слышу… — и еще раз. — Не помню…

А затем над ним вспыхнул силуэт иероглифа в форме жука. Тот сиял все ярче и ярче. А ветер, дувший с севера, сыграл последний аккорд своей яростной бури.

Он принес ветер, который в щеп ломал тысячелетние стволы деревьев и поднимал в воздух многотонные камни. Он принес гром, который заставил водную поверхность задрожать мелкой рябью. Он принес молнию, осветившую джунгли ярче, чем солнце.

Но все это померкло на фоне рева, полного битвы, следом за которым Черный Клинок обрушился на рабскую метку.

Поток воли, расширяясь и трансформируясь в нескончаемый поток мечей, схлестнулся с потоком света из стали.

Так они и кружили, пока все не улеглось

Иероглиф, в котором исчезло несколько линий, втянулся обратно в Хаджара. А тот лежал на спине. В его руках был сжат меч, а вокруг ширилось его королевство.

Все вокруг было его мечом. Все вокруг подчинялось его воле.

На расстоянии в сорок шагов он поразить любую цель. Его графство, а не баронство, давало ему власть. Но радости от этого не было.

Только обещание:

— Я найду вас, — прошептал Хаджар, после чего поднялся на ноги и застыл.

Так, не опустив меча и не согнув коленей, он отправился в забытье.

На его груди красовался жуткий шрам, а в руке был зажат Черный Клинок, на котором теперь, если присмотреться, можно было заметить тончайший узор из нескольких синих нитей.

libst.ru

Читаем фрагмент из книги Клеванский под названием Сердце Дракона VIII на libstation.ru

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 876**

Открыть глаза было не просто. Все тело ломило и трясло в мелкой судороге. Было холодно. Настолько, что Хаджар машинально сложил ладони лодочкой и попытался поднести их ко рту.

Но движения мгновенно отозвались в груди болью, которая заставила его вздрогнуть. Все еще не различая реальности и остатков обморочного сна, он дотронулся до груди. Под ладонью, в том месте, где недавно зияла истекающая черной жижей рана, остался широкий шрам.

Хаджар провел по нему пальцами.

От правого плеча, до левого бока.

А затем он вдруг ощутил нечто, что больше всего походило на паническую атаку. С ними он хорошо был знаком по опыту жизни на Земле.

Когда внезапно начинает кружиться голова, а ты испытываешь страх, сам не зная перед чем. Становится трудно дышать и сильно тошнит. Испариной покрываются ладони, спина и лоб. Слабеют и подкашиваются ноги, а затем все проходит так же резко и внезапно, как и начинается.

— Что за…

— Ты умираешь, Северный Ветер, — прозвучало над ухом.

Хаджар мотнул головой. Проигнорировав тот факт, что его волосы были заплетены в тугую косу, он, наконец, разглядел окружающий мир.

Он находился в точной копии того шатра, где начиналось Посвящение. Почему копии? Потому что это было совершенно другое пространство.

Абсолютная память Рыцаря Духа сопряженная с аналитическими способностями вычислительного модуля нейросети легко находила расхождения в двух жилищах.

— Я знаю, — Хаджар вытер кровь с губ и, качаясь, поднявшись на ноги достал из пространственного кольца свои излюбленные одежды.

В шатре кроме него и старика Хранителя Прошлого, ютящегося около шатра, больше никого не было.

— Ты умираешь, — повторил он. — и это вовсе никак не связано с ядом, который течет в твоей крови.

Хаджар вздрогнул.

Племя Шук’Арка поражало его все сильнее. Очень странный народ — Говорящие, наследники Talesh. Со слабыми телами, которые могли быть уничтожены и смертным, неспособные прожить дольше нескольких веков, они обладали невероятной волшебной силой.

Но одно дело сила — и совершенно другое — знание.

Старик пугал Хаджара тем, что он говорил обо всем на свете так, будто «знал» — обо всем на свете.

— Откуда…

— Я чувствую его, — перебил Хранитель. Может он поэтому никогда и не дожидался пока собеседник закончит фразу? Просто знал, что те скажут в следующую секунду. — чувствую эту гнилую смесь, которую сварила дочь слабого леса, — Хаджар не был уверен, что нейросеть правильно перевела последнюю фразу. — он держит в цепях химеру разрушения, которую создали сбившиеся с пути Изначально-рожденные.

Ну, а тому, что тарик знал про Черного Генерала, Хаджар даже не удивился. Кажется, о Враге знали вообще все, причем изначально — все, кроме самого Хаджара.

Единственное, что радовало — Хранитель не собирался швыряться в него никакой магической дрянью. Он вполне нормально воспринимал тот факт, что находится в одном помещении с потомком первого из Дарханов.

— Но ты умираешь не из-за этого, Хаджар. Ты умрешь намного раньше, чем яд разъест обрывок твоей души и уничтожит телесную оболочку.

— Разъест обрывок души? — переспросил Хаджар. — Но как же…

— Чтобы удержать химеру такой необузданной мощи, как Первый Дархан, нужна великая сила. В тебе лишь осколок его души, но для этого осколка требуется сопостовимая мощь. А именно — половина твоей собственной души. Её яд и использует в качестве топлива.

Хаджар, от удивления, расширил глаза. Нет, он всегда подозревал что сестра эльфийского Короля просто так, на ровном месте, не стала бы ему помогать.

Но тот факт, что она буквально солгала ему, вывернув наизнанку правду, это было сродни ушату холодной, отрезвляющей воды.

— Правда ли, что если я достигну ступени Повелителя, то яд меня не убьет?

— Повелителя? — старик, не моргая, смотрел в пламя костра. Казалось, что он говорить вовсе не с Хаджаром, а с самим собой. — Ах да, так ваш народ называет состояние единой души… Нет Хаджар, не убьет. Но сделает калекой. Ты лишишься всех своих сил и доживешь век смертного, а когда умрешь, то вместе с тобой умрет и химера.

Скорее всего нейросеть опять неправильно переводила слова чернокожего старца. «Химера» в Семи Империях обозначала искусственное существо, созданное и при помощи магии и алхимии. И последняя химера, которая водилась в землях Семи Империй датировалась окончанием эпохи Ста Королевств.

После того, как Эрхард завоевал все обозримые ему королевства, знание о том, как создать нечто подобное кануло в небытие.

— Ты человек, Хаджар. И я человек. Мы можем обманывать друг друга. Можем убивать. Но мы это делаем по-своему. Те, кто рожден иными сущностями, поступают по-своему. Эльфийская врачевательница никогда бы не позволила химере разгуливать среди живых.

Хаджар выругался.

Проклятая эльфийка с её интригами. И ведь та клятва, которую она принесла, ни в коем образе не шла в разрез со словами старика.

Наоборот — они лишь отвечали на те вопросы, которыми задавался Хаджар. А именно — с какой стати эльфийке было ему помогать.

И правильно — ни с какой. Она просто решила подстраховаться, чтобы быть точно уверенной в том, что у осколка души Врага не останется ни единого шанса на спасение.

— Но умираешь ты не от этого…

Хаджар вздрогнул.

Хранитель вновь поежился и прижался к посоху.

— А от чего?

Несколько секунд прошли в молчании, пока старик не протянул руку в огонь. Пламя ласкало его пергаментную, сероватую, покрытую черными пятнами, кожу. Ласкало, но не трогало.

Не оставляло ни единого следа. Хотя, Хаджар был уверен, что хватило бы смертной стрелы, чтобы отправить старика к праотцам. Или, как говорили чернокожие — к Перворожденным.

Хранитель достал из костра небольшую хворостинку.

Она была обуглена точно по середине.

— Смотри, Северный Ветер, — он протянул её Хаджару. — Эта палочка крепче, чем любая другая такая же, которую ты сможешь найти за пределами Зеленого Дома. Каждый из её концов — как холодный, блестящий камень, который так любят белые люди.

Почему нейросеть не использовала слово «железо» Хаджар так и не понял.

— Но её середина — она обуглена. Этот жуткий шрам, который ты видишь, делает эту палочку намного слабее, чем она есть на самом деле, — Хрантель Прошлого без всяких усилий разломал палочку на две части, после чего бросил их в костер. Не прошло и нескольких секунд, как они обратились в прах. — То, что сильно, как единое целое, всегда становиться слабым, если его разделить.

Хаджар дотронулся до шрама на своей груди.

— Правильно, — кивнул старик. — Когда ребенок рождается, он рождается с одним единственным желанием — жить. Но у каждого человека это желание отличается. И, если с возрастом, он его не забывает, то это желание превращается в истинную мечту. Оно сильно, Хаджар. Сильно настолько, что может согнуть землю, сплести веревку из неба, потушить или зажечь звезды на небосклоне.

— И оно достаточно сильно…

— … чтобы расколоть душу, — закончил за Хаджара старик. — своим первым вздохом, Хаджар Дархан, ты расколол собственную душу. И, по счастливой случайности, запер этим, на долгие годы, свой самый большой страх и своего самого яростного врага.

— Черного Генерала, — кивнул Хаджар.

Старик оторвал взгляд от костра и посмотрел собеседнику в глаза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 877**

Пока ошарашенный Хаджар обдумывал слова Хранителя, тот подбросил в костер еще немного хвороста, после чего подвинул его концом своего резного посоха.

Как и в случае с ладонью — тот не обуглился и не почернел.

— На Горе Стихий мы встречаемся с нашим злейшим врагом, Хаджар, — Хранитель опять повернулся к пламени. В его почти стеклянных глазах отражались танцующие языки пламени. — Три искушения выводят на поверхность нашу самую большую тайну, самый тайный страх. Тот, который мы прячем глубже всего. Запираем ото всех и даже от самих себя. Лжем себе, что его не существует так остервенело, что и сами в это начинаем верить.

Хаджар, поняв, что разговор в ближайшее время не закончится, уселся на шкуры.

Ему все еще было холодно, так что он потянулся к костру. Пламя согревало. Пусть не сильно, но согревало.

— И, если мы одолеем воспоминание о страхе, то взойдем на Гору Стихий. И Изначально-рожденные будут нас судить. Они отведут к Вечным Истокам, позовут Перворожденных твоей крови и те скажут свое слово.

— Я не был ни на каком суде, — возразил Хаджар.

Старик промолчал. И, будто не замечая слов Хаджара, продолжил.

— Твое Посвящение, Хаджар… оно было странным. Ты разорвал свою душу на две части. И лишь та половина, что сейчас внутри тебя, отправилась отражение Зеленого Дома, где листья памяти резали твои ноги, пропитывая мир твоей тьмой.

Хаджар вспомнил о том, как бежал по зеленой тропе. Действительно — его ноги постоянно что-то резало, а кровь, текущая из плоти, оказывалась воспоминаниями.

— И, когда твой самый большой страх явился миру, то ты встретился ни с кем иным, как со своим самым главным врагом — самим собой. Ибо воин, сколько бы врагов он не одолел, но пока не одолеет последнего — не более, чем мальчишка, размахивающий палкой.

Последний враг… Это словосочетание отозвалось в памяти Хаджара, но несмотря на то, что он был Рыцарем Духа, так и не смог вспомнить, с чем оно перекликалось.

Абсолютная память не означала, что любая оговорка, услышанная человеком, мгновенно находила отклик с прошлым. Это как книга — она лежит перед тобой, она заполнена нестираемыми символами. Но чтобы что-то найти, надо знать, где искать.

Хаджар не знал.

— А как можно победить самого себя, Хаджар? Все мы — лишь мальчишки с палками, — старик провел ладонью по посоху. — Ты встретился с осколком своей души, которую прогнал в момент, когда родился.

— Но она… он, сказал мне, что был со мной. Всегда был со мной, пока я не предал его и не принял метку…

— Клеймо угнетенного, — вновь перебил старик. — ты отдал себя сущности, которую создали мечты сотен тысяч племен людей. И этим отказался от дыхание Изначально-рожденного в чью честь ты выбрал себе свое истинное имя.

— «Дархан», — послышалось в щелчках сгорающего хвороста.

Бусы, заменявшие дверь в шатер, закачались и порыв ветра на мгновение прогнул стены шатра.

— Когда ты родился с тем желанием, что было на твоих устах. Оно оказалось достаточно мощным, чтобы разлететься по миру и найти того, с кем оно перекликалось. На его зов, услышав свое имя, пришел Изначально-рожденный. И он принял в свои объятья половину твоей души. Сохранил её. Сберег. Вырастил как честь себя. А затем, долгие годы, пытался вернуть.

Тот голос, который слышал Хаджар. Те истории, которые тот ему рассказывал. Те изумительные сны о далеких землях и бесконечных странствиях, удивительных местах и самых опасных приключениях, что он видел в детстве…

Ветер не мог ему это показать.

Но половина душа, от которой он отказался…

Хаджар схватился за грудь. Под его ладонью оказался шрам.

Предатель… он заслуживал этот ярлык.

— Ты странный человек, Хаджар Дархан, — старик вновь пошевелил посохом в костре. — Ты живешь с половиной души и, хотя должен быть мертвым из-за этого, все еще жив. Внутри тебя живет жуткая химера, которая стремится разрушить этот мир, но ты так и не подчинился её воле. Вторая половина твоей души слилась с Изначально-рожденным, но обладая невероятной волей, не стала его частью, а лишь продолжением. И тот путь, что лежит перед тобой, он одновременно и короткий и такой длинный, что мне не увидеть ни его начала, ни его конца.

Хаджар плохо понимал, что имеет ввиду старик. Но он точно знал, что ему следует задать всего один вопрос:

— Как мне отыскать вторую половину?

Хранитель улыбнулся.

— Разве ты не хочешь знать, как тебе выжить?

— Ты правильно сказал, Хранитель Прошлого. Я — воин. Мы рождаемся, учимся и живем, чтобы однажды умереть и…

— И ты не прав, — покачал головой старик. — Воин не живет, чтобы умереть. Он живет, чтобы могли жить другие.

Хаджар опять вздрогнул. Он вспомнил один из последних вечером, проведенных, но Горе Ненастий. И слова Учителя Оруна, которые до сих пор звучали в его голове. Но сейчас он не хотел о них ни думать, ни вспоминать.

— Но, скажу так — если ты сможешь отыскать свою вторую половину души, то яд эльфийки не сможет причинить тебя вреда, а химера, без твоего на то желания, не сможет прорваться внутрь твоего мира.

Сказать, что Хаджар, услышав эти слова, воодушевился — не сказать ничего.

— Счетчик по команде наивысшего приоритета, — мысленно приказал он.

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. До взлома объекта «Метка Духа Меча» осталось 21 день… 16 часов… 7 минут 25… 24… 23 секунды]

— Сколько у меня есть времени? — спросил Хаджар.

Старик помолчал недолго. Он смотрел в костер, а тот отражался в его глазах. Это, в какой-то момент, начало походить на молчаливый и таинственный разговор.

— Пока луна не умрет и не родиться вновь — не больше.

Лунный месяц… всего двадцать восемь дней.

— Тогда, прошу, Хранитель Прошлого, где мне отыскать свою душу?

Старик вновь повернулся к Хаджару.

— Ты уверен, что хочешь этого, Хаджар?

— Разумеется! Кто может отказаться от того, чтобы жить с цельной душой.

Хранитель только усмехнулся. Немного грустно и печально.

— Ты удивишься тому, скольких людей я видел, которые отдали бы многое, если не все, чтобы оказаться на твоем месте.

— О чем вы…

— О том, что с половиной души жить проще, чем с целой. Когда ты вернешь её… если ты вернешь её, то на тебя разом обрушиться вся тяжесть той тьмы, что ты выбросил вместе с ней. А еще появятся чувства. Те, которые раньше спали внутри тебя, которым не хватало сил, чтобы выйти наружу. Любовь, ненависть, страх, вожделение, мечты, счастье — они станут ярче. Станут острее. Они могут убить тебя, Хаджар. Ты уверен, что готов к этому?

Хаджар вспомнил силуэт, стоящий на Горе Стихий. Он вспомнил сражение двух драконов, а затем то, ка они пронзили друг друга клинками.

Он вспомнил слезы.

Слезы на своем лице, и слова, произнесенные его собственной душой.

— «Я лишь хотел биться с тобой… плечом к плечу…».

Нет, Хаджар Дархан, Безумный Генерал, никогда не бросал своих в беде. И, может, будучи ребенком, прийдя в этот мир израненным и битым, он и поддался страху и разделил свою душу надвое.

Но сейчас он уже не был тем калекой, что корил себя за слабость и бессилие.

Он — Хаджар Дархан.

Он — Безумный Генерал.

Он воин.

И он будет сражаться до тех пор, пока его сердце бьется, а в руках поет горячая сталь. Пока враг стоит на ногах, Хаджар Дархан никогда не опустится на колени.

— Готов, — кивнул он.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 878**

— Это произошло в те далекие времена, — начал рассказ старик. — когда Изначально-рожденные свободно ходили по этой земле. Они были первыми, кто видел небо и землю. Кто погрузился в воду и вышел на свет, чтобы обсохнуть. Кто увидел капли росы, кто оказался под тенью дерева.

Хаджар обратился в слух. Возможно, от этой истории зависела его жизнь.

— Но они не знали, как называется то, что есть вокруг них. И тогда они услышали голос. Голос, который давал имена всему, что их окружало.

— Голос? Но кому он принадлежал.

— Хороший вопрос, Хаджар, — хмыкнул Хранитель, который, кажется, не был против того, чтобы его перебивали. — Talesh посвятили этому вопросу целые эпохи, но так и не смогли дать ответа. Кто-то называл Голос истинным божеством. Создателем мира. Кто-то природой. Кто-то вечным духом. Иные — космосом или вселенной. У него было много имен, но никто, доподлинно, не знает, кому именно он принадлежал.

Хаджар кивал, хотя почти ничего не понимал. Как могли эти Изначально-рожденные, которыми Шук’Арка, судя по всему, именовали Духов, услышать Голос и не знать, кому он принадлежит? Звучит как-то странно.

— Но Голос говорил с ними, а они слушали. Слушали и учились. Они узнавали имена –настоящие имена. А узнав чье-то настоящее имя, ты получаешь над ним власть, соразмерную твоей собственной силе. Так, к примеру, произнеся имя огня, — что-то, какой-то звук сорвался с уст Хранителя и пламя в костре на секунду приняло очертания лица Хаджара. — я могу получить над ним власть.

— Магия Слов, — вспомнил Хаджар.

— Да, — кивнул Хранитель. — Первая и единственная магия, которая существует в этом мире. Все остальное — лишь её внебрачные и, зачастую, уродливые дети. Talesh изучали Слова и создавали свои собственные волшебные искусства. Только ради интереса. Но после их падения и окончания эпохи, когда лже-боги и Изначально-рожденные ходили среди людей, истинная магия, Магия Слов, исчезла, а искусства, созданные Talesh рассеялись по миру.

— Но, Хранитель, ты ведь умеешь разговаривать с огнем!

— Да, умею. Но я знаю всего одно слово, Хаджар Дархан. Лишь одно… в то время, как истинные Маги Слов, умели говорить на этом языке так же свободно, как сейчас я с тобой. И если сейчас тот, кто познает Пятую Форму Слова Воды сможет управлять дождем, то настоящие Маги Слов умели говорить с каждой каплей дождя — знали её вечно изменчивое, истинное имя.

— Имена могут меняться?

— Конечно могут! Все мы живые — не высеченные из камня, меняемся. Но даже камень обласканный ветром, источенный водой, меняется, а вместе с ним — и его имя.

Проклятье… меняющиеся имена? Изменчивый мир и Магия Слов? Даже для него — Рыцаря Духа, познавшего Королевство Меча стадии Графства, это было что-то слишком и через-чур сложное.

— Во времена, когда лже-боги воевали за власть, когда они построили свой Яшмовый Дворец и создали Химеру, один из Истинно-рожденных закончил свой путь. Его тело превратилось в океан, который пролился на головы людям. И те, кого он коснулся и в ком нашел отклик, обрели Магию Слов. Так появились Talesh. Наши угнетали.

— Но как это связано с моим поиском второй половины души?

— Напрямую, Хаджар, — Хранитель вновь поправил хворост и потянулся телом к огню. — У всего есть свое имя. Так же, как оно есть и у Изначально-рожденных. Тех, кого не обладающие знанием, называют «стихией».

— Гора Стихий, — догадался Хаджар.

— Совершенно верно, — кивнул старик. — Это родина этих великих сущностей.

— Родина? Но если так, то она…

— Находится в мире, который ты знаешь, как Мир Духов, — Хранитель не изменял себе и вновь перебил Хаджара. — Мир Духов меньше нашего, но он не постоянен и изменчив. То, что в один момент было озером, может стать небом, а небо — травинкой в бескрайнем поле.

В это Хаджар мог поверить. Его краткое путешествие по Миру Духов, если так можно назвать ту экскурсию, подтверждало слова Хранителя.

— Осколок твоей собственной души оказался в этом изменчивом мире. Вместе с Изначально-рожденным, чье имя ты не можешь вспомнить.

— Откуда…

— Метка, на твоей спине. Уродливый знак, созданный химерой, сродни той, что ты носишь внутри себя. Но если последнюю создали лже-боги, то первая — результат стремлений человека. Слабая и хлипкая, она, тем не менее, достаточно сильна, чтобы отрезать тебя от Изначально-рожденного, с которым ты связан через половину своей души.

— Значит, чтобы отыскать самого себя, мне нужно сперва сбросить эту метку?

— Именно так, — кивнул старик. — Но, разрушив её, ты лишь сделаешь первый шаг. Будь готов, Хаджар Дархан, что когда она падет, твой меч станет слабее. Может быть — исчезнет и вовсе.

Знал ли Хранитель, что такое меч или постарался перевод нейросети — Хаджар понятия не имел.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что сила, которой ты сейчас обладаешь, она велика. Но она не полностью твоя собственная. Она заемная. Метка не дает тебе услышать свою душу и говорящего через неё Изначально-рожденного, но она не только забирает, а еще и дает. Дает силу, частью которой является. Дает тебе знания, из которых создана.

Мистерии Духа Меча… Хаджар и до принятия метки был талантливым мечником, возможно даже гениальным. Но он и представить не мог, что меньше чем за десятилетие, не имея наставников и учителей, равных тем, которые обучают аристократов Даанатана, сможет постичь Королевство Меча.

К тому же если вспомнить последние события, то после Горы Стихий, его Королевство, внезапно, перешло на ступень Графства. И это с учетом, что Хаджар так и не понял, как перейти с одной ступени, на другую.

Нужные мистерии и понимание, что такое Графство Меча, попросту возникли в его сознании.

Это было сродни тому, как если бы бешенному псу, чтобы тот ненадолго успокоился, кинули кость.

Только в случае с Хаджаром, костью оказались мистерии.

— Но если я её разрушу, то смогу услышать свою душу?

— Услышать — да. Но найти её и вернуть, будет гораздо сложнее, — старик поежился. — для этого тебе придется самому отправиться в Мир Духов. Пройти через земли, названия которых стерты и забыты. Встретить испытания, о которых ты даже и помыслить не можешь. И, даже если тебе удастся выжить на этом пути, то в конце тебя будет ждать Изначально-рожденный.

Хаджар вспомнил старца с гуслями. Весь в шрамах, в боевой кольчуге, казалось, он обладал безграничной силой.

— И кто знает, что он потребует с тебя за то, чтобы ты вернул свою душу. Ведь она все эти годы была часть его, а он — частью её. Их связь крепка, а значит будет крепка и твоя с ним. Подобные узы являются часть легенд и мифов, Хаджар Дархан. И обычно не приводят ни к чему хорошему — можешь спросить у химеры, запертой внутри тебя.

То, что описал старик, само по себе выглядело как завязка легенды или мифа.

— Как я могу попасть в Мир Духов?

Старик, почему-то, опять улыбнулся.

— Ты пришел сюда, чтобы найти место, где нашел свой покой Хозяин Неба, — Хранитель достал что-то из кармана и протянул Хаджару. К удивлению последнему это оказалась нефритовая табличка с волшебными иероглифами. Таку использовали аристократы, когда создавали магические карты. — Когда отправишься в путь, возьми с собой Анетт. Она уже бывала там и сможет помочь тебе в твоих поисках.

— Я не думаю, что её отец…

— Он не станет возражать, — старик, опираясь на посох, накинул на голову капюшон и поднялся. — против судьбы нельзя спорить. А теперь — иди, Северный Ветер. Твоя судьбы тебя уже заждалась.

— Спасибо, Хранитель Прошлого, — Хаджар положил ладони на плечи, скрестил локти на животе и низко поклонился.

Развернувшись, он направился к выходу.

— Твоя родина, Хаджар Дархан, — Хаджар резко обернулся. Старик стоял прямо в центре костра, но пламя не трогало его, а обступало. — Музыка, которую ты создавал. Ты ведь ищешь именно её?

Пламя вспыхнуло. Старик исчез. От него не осталось и следа. Лишь хаотичные пляски затухающего костра.

Хаджар посмотрел на свою ладонь. Он несколько раз её сжал и разжал.

Хранитель Прошлого говорил о Лидусе или о Земле?

— Проклятье, — прошептал Хаджар.

С тех пор, как он принял метку Духа Меча, он практически ни разу не брал в руки Ронг’Жа. Ибо каждый раз, когда он касался инструмента, то чувствовал душевную боль, с которой мало что могло сравниться.

С этими мыслями он покинул шатер и направился к реке. Почему-то он знал, что Анетт ждала его именно там.

Им обоим предстояло отправиться в путь к гробнице дракона.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 879**

Наблюдать за прощанием матери и сына всегда тяжело, но в десятки раз сложнее смотреть на то, как отец провожает дочь не зная, вернется ли та обратно.

Хаджар, держа за плечом свой чудом уцелевший походный мешок, смотрел на то, как Иблим и Аблим провожали Анетт.

Какую бы ступень в иерархии племен не занимал пропавший в пламени Хранитель Прошлого, его слову не перечили.

Чернокожая представительница Шук’Арка была одета в национальный, «походный» наряд. От повседневного он отличался тем, что в цветастую юбку были вшиты листья растения, которые на поверку оказывались крепче зачарованной стали. А в бусы, заменявшие ей верхнюю одежду, вплелили костяную реберную клетку неизвестной твари.

От последнего элемента гардероба явственно тянуло магией, которая была сродни Некромантии — ветви темного искусства, которая была запрещена в Семи Империях.

Вообще, о том, что в Империях что-то запрещено в плане Пути Развития, Хаджар узнал только совсем недавно. Оно и логично — если знание было запрещено, то никаких сведений о нем не сохранялось. И лишь на последних этажах Башни Сокровищ, где Хаджар добыл технику Шага Белой Молнии, остались упоминания о подобных знаниях.

Нейросеть, разумеется, зафиксировала их наличие, а Хаджар решил, что когда-нибудь проведет подробное исследование почему появились эту запреты.

— Пусть Изначально-рожденные охраняют твою тропу, моя маленькая пантера, –прошептал Иблим.

Огромный мужчина так нежно прижимал к могучей, шрамированной груди, что у Хаджара защемило сердце.

Он отвернулся.

Порой ему казалось странным, что он, разменивавший уже четвертый десяток, в тридцать два года, без учета прожитого на Земле, прошедший горнило двух войн, все еще может испытывать подобные чувства. Но, наверное, пока мог, то оставался самим собой, а не фигурой, завернутой в черный плащ…

— Северный Ветер.

К Хаджару, слегка прихрамывая, подошел Аблим. Говорящий с Природой что-то держал в руках и несколько мгновений Хаджар был готов к внезапному нападению.

Еще больше он был к нему готов, когда преемник Talesh протянул ему обернутый кожей кинжал.

— Что это? — спросил Хаджар.

Он протянул к нему ладонь, но тут же одернул руку. От простого деревянного артефакта веяло такой мощью, что перед ним все прежние «одноразовые» артефакты меркли на его фоне.

— Это прут из дерева Солнца, — пояснил Аблим. — одно из пяти сокровищ, которые передавались в племени Шук’Арка на протяжении сотен тысяч полных лун.

Хаджар перевел взгляд с артефакта обратно на Говорящего с Природой.

— Мне казалось, вы не очень лояльно ко мне относились.

— Я бы отдал свой правый глаз за то, чтобы ты никогда здесь не появлялся, — процедил чернокожий маг. — Но, если Изначально-рожденные так сплели ткань нашей тропы, то так тому и быть.

Наверное, Аблим делал отсылку к судьбе, или нейросеть опять что-то неправильно перевела.

Не всегда вычислительный модуль был панацеей от всех проблем.

— Спасибо, — кивнул Хаджар и, с осторожностью, стараясь даже не оцарапать пальца о «лезвие», принял кинжал. — В чем его сила?

— В чем сила кинжала, сделанного из дерева, в котором живет солнце, Северный Ветер? В том, что он может испепелить душу даже тому, над кем не властен танец полных лун.

Хаджару потребовалось почти десять секунд, чтобы переварить услышанное. Кто или что такое «Дикий Бог» он понятия не имел, а вот танец лун это, скорее всего, время.

Получается, что…

— Этот кинжал способен убить Бессмертного? — не без удивления переспросил он.

С чем-то подобным Хаджар сталкивался в случае с племенем орков, только там кинжал был сделан из клыка волка.

Белозубая улыбка, расчертившая лицо Аблима, стала еще одной неожиданностью для Хаджара.

— Я рассказал тебе, белый чужак, все, что должен был. Благодари своих Перворожденных, что старый Хранитель выжил из ума. Слышит Зеленой Дом, я бы отдал оба глаза за то, чтобы ты сгинул в джунглях. Белый, — какие-то жесты, все же, не знали границ между странами, временами и национальностями. Аблим сплюнул под ноги Хаджару и направился к брату. Перед тем как отойти достаточно далеко, он обернулся и обронил последние слова. — Если Анетт не вернется, то я найду твою душу среди Вечных Источников и уничтожу.

Его глаза сверкнули жуткой тьмой. Совсем не той, какая, по мнению Хаджара, должна быть у человека, чьи стихия — огонь.

Когда Аблим вернулся к брату, Хаджар еще раз посмотрел на своеобразный доспех на Анетт. Некромантия — магия смерти, а не огонь, вот из чего он был сделан.

— Готов, Северный Ветер? — в голосе чернокожей красавицы звучало озорство, но Хаджар видел в глубине глаз небольшой испуг.

— Готов, — кивнул он.

Девушка ударила копьем, тоже костяным, о землю и первой направилась в сторону зарослей джунглей.

— Пойдем, белокожий, — последнее слово она произнесла скорее с игривой насмешкой, а не чтобы обидеть. — Только не отставай.

— Как скажешь, — усмехнулся Хаджар.

Он пошел за ней следом.

Перед тем, как скрыться в джунглях, что-то заставило его обернуться и посмотреть на водную гладь. Там, кроме своего отражения, он увидел фигуру в черном за своей спиной.

\* \* \*

Сперва с насмешкой отнесясь к словам Анетт, Хаджар уже на четвертый час понял, что чернокожая не шутила. Там, где она с легкостью рассекала лианы, перепрыгивала через обманчиво крепкие, но на деле трухлявые, полы стволы порушенных деревьев.

Перескакивала через ручьи, которые оказывались не мелкими, а глубиной в несколько метров, заполненными водой расщелинами.

Где буквально чувствовала приближение опасности в виде ядовитых змей или пауков. Где могла с легкостью выносить безумную влажность, от которой кожа мгновенно прела и покрывалась зудящей испариной.

Во всех этих эпизодах, Хаджар выглядел неуклюжим слоном, которого запустили в посудную лавку.

— Все белые такие медлительные, как ты? — Анетт стояли прислонившись плечом к дереву.

Закатное солнце, пробивающееся сквозь кроны нависающих над ними деревьев, раскрашивало её кожу, цвета черненой меди, в багряные тона.

Подчеркивало все изгибы стройной фигуры, а капли влаги, стекая по ним, манили Хаджара соблазном и иллюзией того, что это могла быть не вода, а его пальцы.

— Смеш-но, — с трудом, сквозь немеющую глотку, протолкнул Хаджар.

Джунгли Карнака, даже его — Рыцаря Духа, владеющего Графством меча, ставили в положение простого смертного. Любой, кто находился на более низкой ступени развития, попросту бы умер здесь, не протянув и получаса.

Возможно именно поэтому у чернокожих племен были такие слабые тела. Вся их внутренняя сила уходила на борьбу с давлением леса.

Анетт, качая бедрами, оставив копье около дерева, подошла к Хаджару. Он коснулась пальцами его груди, проскользила пальцами чуть ниже пупка и провела бы и дальше, если бы Хаджар её не остановил.

— Что… ты… делаешь? — спросил он.

— Хочу проверить, хватит ли твоего дыхания на то, чтобы унять жар в моей груди, — глаза Анет сверкнули и она, ловко вывернув ладонь, схватила Хаджара за запястье и положила его руку себе на грудь.

Видят Вечерние Звезды, Хаджар еще никогда не держал такой упругой, круглой, подтянутой груди. А её сосок, торчащий кинжалом, едва не показался между пальцами.

— Это не лучший момент. Приближается ночь и…

— Только глупец отправиться в путь по Зеленому Дому в час луны, — перебила Анетт. — Я сказала нужные слова — звери и элементы, слабее моих слов, не тронут нас.

— Элементы? Что еще за элем…

Договорить Хаджар не успел. Анетт накрыла его рот своим. Сперва их губы, а потом и языки сплелись в жарком поцелуи.

Он повалил её на траву и, едва ли не рыча, резким движением согнул её ноги в коленях и развел в разные стороны. Анетт, не знавшая близости с мужчиной, с лихвой компенсировала этот недостаток пылкостью цветущей юность и таким же бесстрашием.

Хаджар, давно уже не лежавший с женщиной, закончил быстро. Слишком быстро. Но, даже не переводя дыхания и не заканчивая движения, мгновенно продолжил. Несмотря на давление Зеленого Дома, его тело было крепким. Намного крепче, чем мог себе представить любой из смертных.

Он брал её так жестко, как еще никогда и никого прежде. А она отвечала ему страстью, которая была куда жарче костра в шатре Хранителя Прошлого.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 880**

Анетт, все еще лежа под Хаджаром, вытянула руку. В её голубых, ясных глазах вспыхнуло пламя силы, а с губ уже почти сорвались неслышные ушам слова, как Хаджар закрыл ей ладонью рот, а свободной рукой надавил на болевую точку на шее.

Девушка недоумевающе замычала, несколько раз дернулась, а потом обмякла в глубоком обмороке.

— Проклятый варвар, — услышал он знакомый голос.

Хаджар отодвинулся от Анетт, выпрямился и потянулся было обнять человека, которому принадлежал голос, но лезвие, до этого упиравшееся ему в грудь, теперь царапало шрам на груди.

— Даже не думай, что я буду приветствовать тебя, когда ты в таком состоянии.

Хаджар посмотрел на свои ноги. Вернее то, что находилось между ними. И, судя по настрою его тела, он все еще не насытился Анетт.

— Ну да, — кивнул он. — было бы странно.

Усилием воли он поднял с земли свои в попыхах снятые одежды и, высушив их все той же волей, быстро надел на себя.

— Ну, а теперь? — Хаджар развел руки в сторону.

— Теперь — рад тебя видеть, варвар.

— И я тебя — узкоглазый.

Они по-братски крепко обнялись с Эйненом и разошлись в разные стороны.

— Где остальные? — спросил Хаджар.

— В десяти минутах к югу, — ответил островитянин. — если, конечно, юг все еще не поменялся местами с севером.

— Поменялся местами?

— Долгая история, — уклончиво, как и всегда, ответил Эйнен. — Но ориентироваться здесь можно только благодаря меткам, — на ладони островитянина появился небольшой нефритовый артефакт. — если бы не они, то давно уже бы сгинули. Все же — жуткое место.

— Принял, — кивнул Хаджар. Подпоясавшись, он заботливо укрыл Анетт её одеждами, а затем, не поднимаясь, снова обратился к Эйнену. — За мной почему не пришли?

— А ты сам выйти к нам не мог? Или плоть демоницы настолько заманчива для твоего варварского естества?

— Демоницы? — Хаджар сперва не понял, о ком говорил его друг, а потом спохватился. Ну конечно — в Семи Империях ничего не слышали о людях с черным цветом кожи, так что для них они действительно выглядели как демоны. — Это не демоница, а Анетт, дочь Иблима, из племени Шук’Арка.

— Как скажешь, варвар, как скажешь. Но священной воды, все же, выпей.

Хаджар закатил глаза, затем взял из рук Эйнена бурдюк с водой и сделал два больших глотка. Холодная, сродни талому льду, вода обожгла его горло.

— Доволен? — он протянул бурдюк обратно.

— Нет.

— Чего?

— Ты выпил почти все. Друзья так не поступают.

Хаджар пару раз хлопнул глазами. Спрашивать у каменно-ликого Эйнена шутил он или говорил серьезно не было никакого смысла.

— Значит, все же, не демоница, — протянул Эйнен. Он подошел к бессознательной Анетт и, изучающе, склонил голову на бок. — Знает Великая Черепаха — полнится чудесами этот мир. Человек, с черной кожей… Не думаю, что её привечали бы в Даанатане. Она выглядит грязной.

Хаджар не почувствовал никакого укола после слов Эйнена. Его с Анетт связывала исключительно симпатия и животный секс — не более, но и не менее.

— Для кого-то, дорогой друг, твоя желтая кожа выглядит болезнью.

— Справедливо, — в привычной манере «кивнул» островитянин. — Вернемся к вопросу — почему не вышел к нам? Прошло уже полторы недели.

— Пытался, — Хаджар наклонился и, приподняв голову Анетт, аккуратно взвалил её на плечо. — мой компас не мог найти ваши метки. Будто вы их и не активировали даже.

— Так и думал, — протянул Эйнен.

— Почему?

— Там, — островитянин безошибочно указал в направлении стоянки Шук’Арка. –вихрь аномалий. Метки сбоят, компасы либо не находят их, либо показывают не верное направление. Мы решили не подходить, но, на всякий случай, далеко не отходили. По подсчетам Рекки Геран, ты должен был упасть примерно в том районе.

Хаджар присвистнул.

— Она действительно настолько умна?

— Не язви, Хаджар. Сейчас я рад тому, что она с нами, ибо противостоять её интеллекту сложнее, чем десяти Санкешам Солнцеликим разом. Если бы не она — мы бы не пережили и первые дни.

— Не думаю, что сейчас даже два десятки Санкешей доставили бы на проблем, — кровожадно улыбнулся Хаджар.

— Ты понял о чем я, варвар.

Хаджар прекрасно знал, что Эйнен не был робкого десятка. И если он таким образом отзывался о члене корпуса Стражей, Рекке Геран, значит она того полностью заслуживала.

И, как знал на своем опыте Хаджар, куда опаснее врага сильного, был враг умный. А самым худшим противником всегда оказывался враг, который объединял в себе оба эти качества.

— Постой, — Хаджар схватил уже идущего к джунглям Эйнена за плечо. –Повернись к свету.

Островитянин развернулся.

Хаджар едва сдержался, чтобы не отшатнуться. Все лицо островитянина пересекали восемь шрамов. Четыре шли от правого виска к левой скуле, а еще четыре — симметрично с другой стороны.

Шрамы явно были оставлены когтями какого-то зверя, а, судя по тому, как уродливо и жирно они выглядели, лечились впопыхах.

— Что случилось?

— Это была тяжелая неделя, друг мой, — Эйнен достал из кармана лоскут белой, но теперь уже пожелтевшей ткани. Раньше островитянин закрывал ей лицо, согласно традициям своего народа, только в бою. — Я снял её только чтобы ты меня, ненароком, не отправил к праотцам. А теперь — пойдем. Нам есть что обсудить с остальными. И, прошу, не отставай.

Хаджар, идя следом за товарищем, сжимал и разжимал правый кулак. Он сдавливал его так сильно, что по ладоням текла кровь.

Да, его спутники были адептами, идущими по пути развития. Они знали, как опасно идти все ваше и выше к пику силы. Но, тем не менее, когда им была нужна его помощь — Хаджара не оказалось рядом.

— Дора…

— Говорит, что она станут почти незаметными, когда я стану Повелителем, –перебил Эйнен. — К тому же, говорят, у варваров принято считать , что шрамы — украшают мужчину.

Хаджар ничего не ответил.

Через четверть часа, может чуть дольше, они оказались около границы волшебной завесы. Раньше, до осознания Графства (пусть и искусственного, но осознания), он бы даже её не заметил.

Просто очередные кусты, которые так и манили, чтобы рассечь их и пройти дальше — вглубь джунглей.

— Ты ставил?

— Рекка, — ответил Эйнен. — Геран, в отличии от остального клана, весьма сведуща в искусстве управления внешней энергией. Те заклинания, которые она создает мановением руки, мне даются только с потом и кровью… В прямом смысле.

— Младший офицер корпуса Стражей, да?

Эйнен никак не отреагировал на сарказм Хаджара. Но этого и не требовалось. Они оба прекрасно понимали, что адепт с такими способностями в магии, при этом — обоерукая мечница, просто не могла быть членом младшей лиги Стражей.

Куда более вероятно, что она вообще отсутствовала в их официальных списках… собственно, как и любой другой цепной пес, которого использовали для того, чтобы ликвидировать неугодных.

Оставалось надеяться на то, что те приказы, которые получила Рекка от Великого Героя Балигора Стойкого не…

— Проклятье! — выругался Хаджар, стоило только ему пересечь границу пелены.

— Здравствуй, Хаджар. Рада тебя видеть.

— Это то, что я хотел с стобой обсудить, варвар.

Около костра, среди других адептов, сидела девушка с яркими рыжими волосами, белоснежной кожей и зелеными глазами.

— Ваше Императорское Величество…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 881**

Хаджар, видя перед собой Акену, вспоминал слова Императора, сказанные ему в первую встречу. Он ясно дал понять, что если еще хоть раз увидит Хаджара рядом со своей дочерью, то сотрет варвара с лица земли.

Возможно он не высказался так на прямую, но посыл был весьма и весьма понятен.

А теперь рыжеволосая, красивая на Имперский манер, зеленоглазая принцесса сидела около костра. Она была одета в охотничий кожаный костюм. Вернее в то, что от него осталось. Штаны были наспех заплатаны тканью, а куртка превратилась в жуткие лохмотья.

— Ты с добычей? — великан Гэлхад поднялся и протянул Хаджару свою лапищу. — Скажи, пожалуйста, что это что-то съедобное.

Хаджар ответил на жест. Он тут же ощутил внутренние, энергетические раны Гэлхада. А еще на его левой руке отсутствовали мизинец и безымянный пальцы.

— Если ты не каннибал, то нет, — ответил Хаджар и, бережно, положил Анетт к бревну, которое использовали вместо стульев.

Он отодвинул волосы с её круглого лица и, коснувшись лба, направил в тело еще немного энергии. Это должно было удержать девушку в обморочном сне еще на четверть часа.

— Боги всевышние! — Анис и Том синхронно вскочили на ноги. — Ты совсем ополоумел, варвар? — продолжил один только младший наследник Хищных Клинков. — Пропадал неизвестно где полторы недели, а теперь заявился с демоницей на руках?

Анис и Том выглядели из всех, за исключением Доры, пожалуй, лучшим образом. У первой на ногах уже заживали кислотные ожоги, которые, тем не менее, оставят не самые красивые узоры. А второй отделался сломанной рукой, которая в данный момент висела на кожаной перевязи, сделанной из куртки принцессы.

— Я рада, что ты вернулся, — Хаджар хотел было удивиться, что Дора расщедрилась в его сторону такими теплыми словами, но невредимая эльфийка в схожем, с принцессой, охотничьем костюме поспешно обняла Эйнена. — Зачем ты опять надел эту маску? Я ведь уже говорила, что мне не важно, как ты выглядишь. Эти шрамы лишь подтверждают, насколько ты отважен.

— Так будет лучше, — коротко ответил Эйнен.

— Здравствуй Дора, — поприветствовал эльфийку Хаджар.

Дора метнула в его сторону стальной взгляд и, процедив нечто похожее на «приветствую», вернулась обратно к костру.

— Я как-то её обидел? — прошептал Хаджар другу.

— Она винит тебя в присутствии Акена, — так же негромко, на одном из диалектов страны островов, ответил Эйнен.

Примерно раз в месяц они меняли эти диалекты, чтобы никто из адептов не успел приспособиться и выучить их «тайный» язык.

— А где Карейн и Рекка? — Хаджар, усевшись рядом с Анетт, протянул руки к костру. Было холодно.

— Ушли в дозор, — ответил Гэлхад. — Скоро должны вернуться. А сейчас лучше объясни, что с тобой вместе забыла демоница? И, судя по запаху, ты явно был с ней знаком… близко знаком. Не могу не позавидовать твоему…

Анис едва слышно прокашлялась.

— … твоему полному отсутствию вкуса, — ловко выкрутился Гэлхад. Иногда Хаджар забывал, что кроме него и Эйнен, здесь сидели пятеро подростков, которым еще и двадцати не было. — Так вот, что…

— Это не демоница.

Хаджару сперва даже показалось, что это сказал он сам. Но, как выяснилось, слова принадлежали вовсе не ему, а Акене.

Принцесса, без всякого стеснения, поднялась на ноги, подошла к Анетт и взяла её за руку. Пощупала пульс, затем открыла закатившийся глаз, понюхала волосы, а затем, зачем-то, потрогала её грудь.

Затем посмотрела на свою собственную (достаточно красивую, на на фоне чернокожей Talesh…) и печально вздохнула.

— Принцесса, вы…

— Учителя рассказывали мне об этом народе, — Акена, перебив тома, вернулась обратно. — Это наследники исчезнувшей цивилизации магов.

— Их бывшие рабы, — поправил Хаджар.

Все, в том числе и принцесса, повернулись к нему.

— Ты жил среди них, варвар, — с западной стороны джунглей показались двое. Высокий Карейн Тарез и низкорослая, бронзоволосая и сероволосая Рекка Геран. — Пока мы проливали свою кровь, исполняя приказ Его Императорского Величества, ты кувыркался с рабами.

— Я тоже рад вас видеть, младший лейтенант, — спокойно ответил на укол Хаджар. — моя личная жизнь вас никоим образом не касается.

— Личная жизнь? В Карнаке? Вовремя войны? Я слышала вы были генералом на своей родине. Что же — мне жаль вашу армию.

Рекка уселась рядом с принцессой и показательно положила ладони на эфесы своих клинков.

— Здравствуй, командир, — подмигнул Карейн. Его глаза, как и всегда, порой сверкали алыми, характерными искрами. — уважаю… попади такая крошка в любой бордель Даанатана — между отпрысками аристократии началась бы война. И я сейчас не только про мужчин.

— Мы закончили обсуждать нашего проводника? — вздохнул Хаджар. — Может теперь, кто-нибудь, внятно ответит, что здесь делает Акена?

— Её Императорское Высочество, — с нажимом произнесла Рекка. — пробралась на «Перья Грифона» в тайне от корпуса Стражей и своего отца.

— Я не могу сидеть сложа руки, когда моя страна в опасности! — пылко воскликнула Акена.

Хаджар, мысленно, закатил глаза. Благими намерениями дорога всегда вымощена только в одной, не самом нелицеприятном, направлении.

Едва сдержавшись, чтобы не съязвить на тему корпуса Стражей и сбежавшей из Запретного Города принцессы, Хаджар задал свой следующий вопрос.

— Корабль не выдержал маневра и бури, — ответил Том. Он, будто младенца, баюкал свою сломанную руку. — Капитан погиб, кто-то из команды выжил, но…

— Они не пережили первого часа, — закончила за брата Анис. — Давление джунглей Карнака убило их быстрее, чем когти и клыки местных тварей.

Хаджар окинул компанию взглядом. Если говорить про когти и клыки, то даже лучших из лучших, элиту молодого поколения Дарнаса они не пощадили.

Только трое — Дора, Карейн и Рекка не имели явных ранений. Остальные же выглядели так, будто только что с фронта.

— А что с кораблями Ласканцев? Вы видели куда упал Танигед?

— Танигед в такой обстановке не самая большая наша проблема, — Рекка всем своим видом показывала, что стоит Хаджару приблизиться к принцессе пусть даже на дюйм, она обнажит клинки. — Он силен в небесном бою, а на земле мало чем отличается от просто талантливого Безымянного рукопашника. Наша самая большая проблема — Дерек Степной.

Хаджар вздрогнул.

— Дерек мертв, — возразил он.

— Ты глуп, бешенный генерал, — Геран наверняка намеренно исковеркала его прозвище. — если и в правду так думаешь. Он, неизвестно откуда, получил огромную силу. Встал вровень с героями, которые тысячи лет развивали себя и свое могущество. Вероятность того, что он достиг этой силы сам –стремится к нулю. А значит, кто-то ему её дал. И если кто-то может раздавать подобную силу направо и налево, то он явно находиться за гранью нашего понимания. Но, даже так, если он, она или они, сделали Дерека настолько сильным, то явно имеют на него виды. Он их актив. А активы принято защищать. Не сомневаюсь, что у него имелся артефакт, который может и не полностью, но частично погасил действие твоего. И тот факт, что мы пока его не встретили, говорит вовсе не о его кончине, а либо о сильном ранении, либо о том, что он нас уже давно опередил и попал в гробницу Хозяина Небес.

Хаджар смотрел на Рекку и понимал, что Эйнен говорил правду. Девушка обладала не только острым языком, но еще и невероятно проницательным интеллектом.

Если такая обернется против них, то ситуация может выйти максимально некрасивой.

— Возможно, — не стал спорить Хаджар.

Сейчас, когда напротив него сидела Акена, а рядом лежала Анетт, ему было не до рассуждений на тему гипотетического спасения Дерека.

— Северный Ветер, — прошептала приходящая в себя чернокожая Talesh. — Что происходит…

— Все в порядке, — ответил Хаджар, чем шокировал присутствующих.

— Их язык считается утраченным в империи, — и, больше остальных, была удивлена Акена. — даже в библиотеке отца нет ни единого ключа к их письменности!

Анетт открыла глаза и, что присуще любой девушке, тут же съежилась и натянула одежды по самый подбородок.

— Кто они?

— Мои товарищи. Все в порядке. Успокойся. Прости, что пришлось причинить тебе боль. Я боялся, что ты неправильно отреагируешь.

Какое-то время Анетт внимательно всех разглядывала (как и её), а затем повела носом. Будто дворовая собак, она к чему-то принюхивалась, а затем резко вскочила.

Что бы её там не напугало, но она забыла, что не одета и разжала руки. Одежды выскочили и упали. И вся, без исключения, мужская аудитория оказалась полностью обездвижена.

— Грязное искусство! — она указала в сторону джунглей, явно имея ввиду завесу. — Как долго мы здесь находимся?

Хаджар перевел.

— Лагерь стоит четвертый час, — перевел он ответ ошарашенной Доры.

— Четвертый час? — глаза Анетт расширились от испуга. — О Перворожденные и Изначально-рожденные, дайте сил!

— Сил для чего?

Вместо ответа со стороны джунглей послышался грохот и треск. А затем перед лагерем появилось нечто, что напоминало собой гуманоидный ураган.

— Кажется, теперь я знаю, что такое — элемент, — протянул Хаджар и обнажил Черный Клинок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 882**

— Что это за тварь?! — Гэлхад, в руках которого мгновенно появилась его жуткая секира, направил в сторону элемента свой монструозный рубящий удар.

Никакой техники, мистерии уровня всего-лишь Владеющего Оружием, но при этом в ударе содержалось просто колоссальное количество чистой, дикой энергии.

Коверкая потоки Реки Мира, проявляясь в реальности рябью на поверхности этой самой реальности, удар, представая в образе шестиметрового лезвия секиры.

Вибрируя, стремясь потерять форму от переполнявшей чистой силой, удар врезался в гуманоидный вихрь. Врезался, а затем, будто не замечая преграды, прошел насквозь.

Он разрубил несколько деревьев, а затем взорвался сферой наполненной мистериями секиры и энергией.

— Его нельзя атаковать! — закричала Анетт.

Упав на колени, обнаженная чернокожая девушка начала что-то чертить на земле и, постепенно впадая в транс и закатывая глаза, что-то шептала себе под нос.

— Анетт! — Хаджар сделал шаг в её направлении, но, подойдя к какой-то незримой черте, понял, что еще один шаг окажется большой ошибкой.

— Варвар, с демоницей своей потом поиграешь! — Анис уже замахнулась мечом, принимая стойку. — Кровавый…

— СТОЙ! — выкрикнул Хаджар разом высвобождая Графство Меча.

Территория на расстоянии в сорок шагов мгновенно оказалась под его контролем. Он чувствовал мельчайшие живые организмы — муравьев, убегающих прочь от битвы «великанов». Мух, мчащихся как можно дальше. Деревья, трава, редкие птицы, не успевшие вырваться на свободу.

Все это было для Хаджара, как на ладони. И он полностью отдавал себе отчет, что одним лишь желанием способен уничтожить любой из этих организмов, ибо мир вокруг него превратился в его же собственный меч.

Анис, на которую Хаджар направил десятую часть от мощи королевства, покачнулась. Её потоки энергии сбились с привычного ритма и она не смогла использовать технику.

Маленький трюк, который ему показывал когда-то Орун. Тогда, при помощи нейросети, он его записал максимально четко и несколько ночей, после получения королевства, отрабатывал в обучающем режиме.

— Что ты творишь, Дархан?! — Том, та же обнаживший клинок, не рискнул использовать технику.

— Смотрите, — Хаджар указал острие Черного Клинка на элемента.

До атаки Гэлхада создание выглядело как четырехметровые торнадо, в котором четко угадывались две ноги, руки, голова и, почему-то, оголенный позвоночник.

Но когда за его спиной взорвался вихрь силы голубого цвета, то вихрь начал видоизменяться.

Нити силы Гэлхада начали втягиваться в тело существа. Они проникали в его «плоть», струились по потокам ветра, а затем вливались в руки. В правой появилось длинное голубое копье, в котором сверкали белые разряды молний. Левая же рука вытянулась, стала расширяться, пока в шаре серого ветра не появился куб синего цвета.

Элемент, еще мгновение назад безоружный, обзавелся громовым копьем и молотом. И выглядели они отнюдь не безобидно.

— Да какая же у этой твари ступень развития? — прошипел Карейн.

Приняв защитную стойку, он выставил перед собой широкую саблю, одновременно сочетавшую в себе длину меча и ширину палаша. Выглядела она максимально необычно –подобного ей оружия Хаджар еще никогда прежде не видел.

— У неё нет ступени, — ответила Рекка. Сероволосая девушка, обнажив два узких клинка, она внезапно вонзила их в землю перед собой. — Это аномалия джунглей Карнака. Чей-то осколок сознания, слившийся с самой стихией.

Хаджар, услышав слова младшего офицера корпуса стражей, вздрогнул. Это напрямую ассоциировались с тем, что он узнал благодаря наполовину провальному ритуалу Посвящения в племени Шук’Арка.

— Вааааааар! — прогрохотала тварь и швырнула громовое копье.

Оставляя позади себя всполохи молний, оно мгновенно преодолело скоростной порог, отделявший технику Небесного уровня от Императорского. И вся эта мощь после лишь одной атаки Гэлхада.

— Черепаший Панцирь! — прозвучало рядом с Хаджаром.

— «А это что-то новенькое!» — только и успел подумать.

Вокруг Эйнена закрутились мистерии Оружия в Сердце, сам он мгновенно покрылся радужной броней, под которой набухла чернильная обезьяна.

В итоге, закованная в радужную броню — с нагрудником и шлемом, четко оформленная горилла, с клыком-копьем в лапах, внутри которой стоял островитянин, одним прыжком оказалась на пути громового копья.

Если прежде Эйнен призывал огромного, пяти, а то и семиметрового монстра, то теперь горилла была даже ниже Гэлхада. Но её плотность просто поражала. Каждое движение её чернильных, слепленных из жидкой тени, конечностей, порождали эхо, копьями пронзающее все, что оказывалось внутри какой-либо тени.

Хаджар внезапно понял, что и сам Эйнен находится не так далеко от осознания Королевства. Только вот какого именно — тени или шеста-копья пока было не ясно.

Но ясно было другое — два года не прошли для Эйнена даром.

Радужная Обезьяна, внезапно, прикрылась ростовым, круглым щитом. Тот действительно выглядел именно так, как можно было ожидать от техники с подобным названием.

Зеленого цвета, с ромбовидными, нахлестывающими друг на друга, пластинами. Создавалось впечатление, будто Эйнен действительно держал в руках настоящий черепаший щит.

Громовое копье вонзилось в него и расплылось волной цунами. Внутри неё хлестали молнии. Белыми росчерками они падали на плечи теневой обезьяны. Её радужная броня вспыхивала множеством цветов и, с каждым ударом, становилась все тоньше и все больше походила на рыбью чешую, а не волшебную сталь.

Протащив Эйнена на три метра, оставляя его же собственными ногами глубокие борозды, копье растворилось в Реке Мира.

— Разойдитесь! — выкрикнула Рекка.

Никто не стал спорить и перечить Геран. Каждый адепт прекрасно понимал, что в такой битве попав под технику союзника, можно не только распрощаться со здоровьем, но и вполне вероятно — с жизнью.

И не потому, что техника отправит к праотцам, а потому, что это сделает получивший передышку монстр.

Хаджар, действуя слитно с отрядом, все же ощутил себя немного вне системы. С чем бы не сталкивались Даанатанцы за прошедшие полторы недели, но они явно успели спаяться в единое звено.

Рекка направила сквозь свои клинки мистерии Оружия в Сердце, а затем соединила с ним энергию Реки Мира. Хаджар хотел было воскликнуть, что это большая ошибка, но не стал.

От мечей, вонзенных в землю, стала расходиться энергия цвета восходящего солнца. Но она была направлена не против элемента, а внутрь почвы.

Затем земля задрожала и две огромных борозды, взрывая землю высокими, острыми скалами, зазмеились в сторону противника.

— Ваааар! — снова зарычало существо, но не успело ничего предпринять.

Со всех четырех сторон его пронзили острые каменные глыбы, после чего четыре каменных плиты, поднявшись на добрых десять метров, сформировали некое подобие клетки.

— Я долго не удержу! — лицо Рекки стремительно бледнело, а из носа закапала кровь. — Он просто нереально силен!

— Вааааар, — донеслось до слуха приглушенное эхо.

При помощи Взгляда Хаджар тут же определил, что у Геран было что-то неладное внутри её энергетической структуры. Несмотря на то, что она была крепким Рыцарем Духа развитой стадии, энергии у неё имелось, по размером Ядра, не больше, чем у Небесного Солдата начальной стадии.

И с каждым ударом сердца, с каждым мгновением, которое она тратила на то, чтобы удержать существо в каменной ограде, её Ядро стремилось к полному истощению и разрушению.

— Пусть она снимет каменный покров.

Хаджар повернулся к Анетт и невольно сделал шаг назад.

Если раньше он подозревал, что в племени Шук’Арка некромантию изучал Аблим, то теперь был уверен — нет, не Аблим.

Некроманткой являлась никто иная, как Анетт.

— Рекка! — закричал Хаджар и взмахнул рукой. — По моей команде — сними барьер!

После этого, встав позади Эйнена, он взмахнул рукой. Очередной трюк, теории которого его обучил Орун. Хаджар поднял над собой меч. Мистерии уровня Графства Оружия прошли сквозь его сердце и душу прямо к руке, затем соединившись с Черным Клинком они преобразились в хвост дракона, свитый в кольцо.

Если еще недавно Хаджар был способен защитить им только себя, то сейчас накрыл площадь в восемь шагов и закрыл весь отряд.

— Я больше не удержу, Северный Ветер! — едва ли не рыдала Анетт. Что-то причиняло её жуткую боль.

— Сейчас, Рекка!

Геран вытащила из земли клинки и из последних сил нырнула внутрь драконьего хвоста.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 883**

Обнаженная чернокожая сжимала в руках белесую субстанцию. Та постоянно меняла свою форму, но стремилась к внешнему виду обглоданного до кости черепа.

Из неё жгутами в землю опускались белые сгустки. Они исходили из начертанного на земле символа, на определенные участки которого Анетт успела положить связки костей, какие-то камешки и окровавленный лоскут собственного платья.

Когда Рекка вытащила клинки из земли, то каменная клеть потеряла подпитку энергией.

— Вааааар! — демон, рыча, крушил своим энергетическим молотом камни.

Щебень, разлетавшийся от его ударов, пробивал стволы деревьев, превращая их в решето.

— Варвар! — Эйнен открыл свои нечеловеческие, фиолетовые глаза. — Вместе!

— Давай!

Хаджар направил поток мистерий в сторону Эйнена. Тот сделал тоже самое. Радужная Обезьяна подняла щит черепашьего панциря. Он замерцал, засиял нефритом, а затем влился внутрь свернутого вокруг адептов драконьего хвоста.

Из призрачно серого тот преобразился в такой же зеленый, как недавно — щит Эйнена. Став намного плотнее, реальнее и сильнее, он завибрировал когда в него врезался дождь из щебня.

Хаджар с удивлением понял, что если бы они с Эйненом продолжили держать защиту по отдельности, то ничем хорошим для отряда это бы не закончилось.

Как минимум, многие лишились бы своей Императорской брони, в которую к этому моменту уже все успели облачиться.

Ударами молота элемент крушил каменную гробницу, а Анетт, крича от невероятной боли, когда вены её уже побелели, что, учитывая черный цвет кожи, выглядело весьма жутко –отпустила белую субстанцию.

Хаджар, будучи готовым к чему угодно, все равно попал под влияние заклинание. Он пошатнулся, концентрация на мгновение была нарушена и хвост дракона начал мерцать.

Несколько мелких камней пробились сквозь защиту. Один из них, увязнув в видоизмененных доспехах Зова Хаджара, врезался ему в плечо.

Удар был такой силы, что Хаджар не сомневался в том, что при всей его телесной стойкости, все равно останется гематома.

От белой субстанции, все же принявшей очертания клыкастого, явно не человеческого черепа, расходились волны настоящей смерти.

Не угрозы убийства, не эхо оружия, а именно волны смерти. Они заставляли траву и деревья на глазах усыхать и обращаться в прах. Воздух начал пахнуть кладбищем, а по спине побежал марш характерных мурашек.

Разбив каменные оковы, элемент бросился вперед. Череп, оставив позади себя шлейф умерщвленного пространства, ударил ему прямо в грудь.

Не было ни взрыва, ни свистопляски феерии красок энергетических всполохов. Белая субстанция пронзила серое гуманоидное торнадо. И, когда череп показался с другой стороны существа, то её челюсти были плотно сжаты.

В клыках заклинания трепыхался силуэт человека. Формы лица, проглядывающиеся в мареве, ясно давали понять, что он принадлежал племенам Зеленого Дома.

— Спасибо, — прозвучал его шепот, после чего исчез и некромантский череп, и силуэт чернокожего мертвеца и сам гуманоидный вихрь.

Анетт, тяжело дыша, начала заваливаться на спину. Хаджар, обернувшись на мгновение туманным черным драконом, успел подхватить её н руки и бережно опустить на землю.

— Помоги мне, — прошептала она. — Нужно сказать слова… иначе… придут… другие.

— Что от меня требуется? — спросил Хаджар.

— Дай… мне… свою силу.

Инстинкты Хаджара кричали ему о том, что следует немедленно вонзить в сердце чернокожей красавицы меч. Причем совсем не тот, который он четырежды вонзал в неё совсем недавно.

Интуиция воина кричала, что нужно взять Черный Клинок, снести ей голову и закопать её на расстоянии в десять километр от расчлененного тела.

Хаджар посмотрел на свой отряд.

Он покинул их на полторы недели и вот к чему это привело… он понятия не имел, что их могло ждать в джунглях Карнака. Но, что еще важнее — они могли здесь сотнями лет блуждать, но так и не найти гробницы Хозяина Небес.

И, плевать, что жить Хаджару оставалось не больше четырех недель — если эту гробницу найдет Танигед и пройдет дальше — на территорию баронства Лидус, то…

Об этом Хаджар даже думать не хотел.

— Бери, — согласился он. — Что я долж…

Остаток фразы потонул в смертном, агонизирующем крике Хаджара. Адепты, услышав животный рев своего союзника, бросились к нему на подмогу. Засияли вспышки техник, разрослась аура совместного давления силой.

— НЕТ! — рявкнул Хаджар. — Так… надо!

Ногти Анетт вытянулись и превратились в самые настоящие когти. Её, прежде голубые глаза, подернулись масляной пеленой и обрели цвет мокрого угля. Она вонзила ногти в предплечье Хаджара, а затем проникла даже глубже, чем просто вплоть.

Она слилась ими с энергетическими каналами Хаджара и начала жадно пить его силу. Это было сродни тому, что делал Черный Клинок со своими жертвами и теперь Хаджар прекрасно понимал какого им.

Непередаваемый ужас от осознания того, что твоя собственная сила поглощается кем-то другим. Это было все равно, как наблюдать за тем, как тебя, еще живого, кто-то пожирает.

И боль, благо к визитам последней Хаджар уже давно привык.

Спустя несколько ударов сердца Анетт, насытившись, выдернула когти из руки Хаджара. Из четырех отверстий упало несколько шипящих, иссине-черных капель энергии.

Адепты дернулись от них будто от жидкой чумы.

Сам Хаджар смотрел на эти стремительно затягивающиеся раны, как на нечто жуткое. Куда более жуткое, чем недавнее зрелище.

Раньше он, как и его спутники, полагал, что душевные раны, адепт мог причинить лишь сам себе. Не выдержав давления прошлого или грядущего, он сдавался реальности и исчезал в потоках Реки Мира.

Теперь же Хаджар видел, что их мог нанести и другой человек…

Анетт, запрокинув голову, закатывая глаза так, что исчезли зрачки, что-то прошептала. Как и всегда, звук её слов остался не услышан адептами.

Но, несмотря на это, они мгновенно заняли круговую оборону. Их инстинкты подсказывали им, что лагерь окружила пелена совсем иного рода. И, кроме как смертью, от неё не веяло больше ничем.

Закончив шептать, Анетт отключилась и обвисла на дрожащих руках Хаджара. Он сам ощущал такую слабость, будто опять сражался с зелеными демонами, дышащими гнилью.

— Что, ко всем демонам, это было?! — Гэлхад опустил секиру на землю. — И мы сейчас что — в ловушке?

Рекка, утерев кровь с лица, подняла с земли ветку. Размахнувшись, она швырнула ею в сторону джунглей. Та, пролетев несколько метров, вдруг превратилась в горстку пыли, которую тут же унесло ветром.

— Вероятнее всего, — ответила она. — кого бы не привел Хаджар, эта девушка обладает непонятными мне силами. И, если бы не её знание местности, я бы сама её прикончила.

И, опять, Геран поразила Хаджара своими дедуктивными способностями. Будто член корпуса Стражей знала одновременно и прошлое и будущее. Это действительно пугало.

— Это то, о чем я думаю? — Анис подошла к Хаджару и дотронулась мечом до бедра Анетт. На нем все еще оставалось несколько мертвенно-бледных вен.

— Скорее всего, — кивнул Дархан. — и, мне кажется, я даже знаю, откуда у неё эти способности.

— Да о чем, к демонам, вы говорите?! — поддержал Гэлхада уже и Том Динос.

— О некромантии, — хором ответили Анис с Хаджаром.

Последний посмотрел на девушку с прищуром, а та отвела взгляд в сторону. Не нужно было быть второй Реккой Геран, чтобы догадаться, что Анис тоже посещала последний этаж Башни Сокровищ.

Хаджар нисколько не сомневался, что у Анис хватило бы сил, чтобы пройти все испытания Башни, но вот… он что-то не помнил её в числе личных учеников. Что, учитывая не обязательность деревянного медальона, было не так уж и трудно скрыть.

Очередные интриги…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 884**

После схватки адепты рассредоточились по небольшой площади лагеря. Эйнен с Дорой и Гэлхад с Анис парами сидели спиной к спине в позе лотоса.

Адепты, все же, весьма меркантильные, в плане пути развития, существа. И даже из такого события как союз двух сердце адептов, они находили возможности для улучшения своего развития.

В столице знали сразу три техники, которые позволяли двум связанным адептам медитировать в унисон. Это улучшало отдельные техники медитации каждого адепта едва ли не в полтора раза.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Он пребывал в поверхностном, очень узко-настроенном тренировочном режиме. Вновь все мощности нейросети были брошены на дешифровку метки Духа Меча.

Задача, которая раньше не казалась Хаджару особо приоритетной и, потому, порой прерывалась в выполнении на целые недели, теперь была для него жизненно важной.

Так что пустив на её разгадку девяносто пять процентов мощностей, пять он оставил для анализа некоторых своих бое. К примеру сражение с Мертвой Луной на Горе Ненастий. Битва, в которой, если бы не Орун, Хаджар бы отправился к праотцам.

Нейросеть давала ему возможность заново её просматривать, а сам он, будто фигуркой, руководил своими движениями. Но каждый раз оказывался в очередной смертельной ситуации. На подсказки или полное погружение в битву у нейросети мощностей не оставалось.

Но даже так было полезней, чем просто медитировать.

Особенно учитывая, что у Хаджара на данный момент не было техники медитации, так что одним неверным «движением» он мог поставить крест на всем дальнейшем пути развития. И потому, с момента становления Рыцарем Духа, ни разу не погрузился в глубокую медитацию.

— Хаджар.

Запахло цветами и костром. Рядом с ним опустилась на землю рыжеволосая, зеленоглазая принцесса Империи Дарнас.

Очередная головная боль Хаджара.

Её поступок был таким банальным, что спой про такой какой из бардов его бы осмеяли за безыдейность, но, тем не менее, такова реальность.

— Зачем тебя сюда отправил отец? — сходу спросил Хаджар.

Рядом из тьмы, давая в этом умении сотню очков форы Эйнену, вышла Рекка. В её руках были зажаты парные клинки. И, если кто-то обманется их природой в качестве Императорского артефакта, то этот кто-то — полный идиот.

Клинки, на самом деле, были какой-то извращенской версией Божественного артефакта. Только свою силу они черпали не за счет материалов, из которых были созданы, а благодаря энергетическому телу носителя.

Все это Хаджар видел только благодаря Взгляда и Графству Клинка. Не обладай он хотя бы одним из выше перечисленных свойств и ничего бы не заметил.

— Если честно — мне кажется, чтобы я здесь сгинула, — Акена даже не стала отпираться. Уперев локти в колени, она закопалась пальцами в густые, волнистые волосы и ослепительно улыбнулась. Улыбкой, которой обычно люди пытаются скрыть глубокую душевную печаль. — Ему было бы так проще. Если бы остался только мой старший брат. Тогда бы у Дарнаса было бы меньше проблем.

— Поэтому в столице иноземный Мастер?

— Ага, — кивнула принцесса. — как подстраховка. Если я здесь не помру, то меня отправят с этим Мастером, что автоматически лишит меня права на престол и связи с наследием Рода.

— Принцесса, одумайтесь, — Рекка подошла к Хаджару на расстояние удара клинка. — вы говорите с простолюдином и…

— Последним указом моего отца, этот простолюдин — баронет. А значит, младший дворянин.

— Это не важно, моя принцесса. Позвольте я использую артефакт забвения.

Хаджар повернулся к младшему офицеру корпуса Стражей. Он пробудил внутреннего духа. Птица Кецаль расправила крылья внутри его души. Вместе с этим он призвал в реальность Графство Меча и всю его мощь направил на одну лишь Рекку.

Служивая, не ожидая такого напора, отшатнулась. Она подняла клинки в защитном жесте. На миг ей показалось, что рядом с принцессой сидит вовсе не человек, а жуткий, дикий зверь, готовый вцепиться клыками ей в глотку.

— Еще один шаг, — голос Хаджара звучал холоднее стали. — и я разорву тебя на части. Это понятно?

Рекка поджала губы. Её клинки дрожали. Ей явно было сложно дышать, но все же она сопротивлялась давлению Королевства.

Хаджар хмыкнул и усилил напор.

Девушка мгновенно рухнула на колени.

— Понятно, — прохрипела она.

Хаджар мгновенно отозвал внутреннего духа и развеял Королевство.

— Дорогая Рекка, ты говоришь с учеником Великого Мечника, — Акена даже не сделала попытки остановить Хаджар. — думаю, он перенял от своего учителя не только приемы и техники.

— Ваше Императорское Высочество, — Геран произнесла это так, будто сплюнула самое грязное ругательство.

Обе девушки пару мгновений сверлили друг друга взглядом, пока Рекка не отошла в сторону.

— Только дотронься до неё, варвар, и я отправлю тебя к праотцам, — процедила служивая.

Несмотря на произошедший только что эпизод, Хаджар не сомневался в том, что Рекка говорила правду. И связано это, скорее всего, было с изуверскими клинками в её руках. Что за монстр выковал подобное уродство? Это все равно, что по собственной воли вживить в себя голодного паразита.

— А если серьезно? — Хаджар повернулся обратно к Акене.

В отсветах костра её бледное, покрытое веснушками, лицо выглядело безумно красиво. Но, совсем иначе, чем Анетт. Если чернокожая ведьма была олицетворением похоти и животной страсти, то принцесса — само изящество и элегантность.

— Если серьезно — то, чтобы я забрала из усыпальницы Хозяина Небес знание, которое не должно храниться нигде, кроме как в библиотеки моего дражайшего папочки.

— Принцесса, как вы смеете!

— Милая Рекка, — прошипела Акена. — если ты не закроешь свою пасть, мне, вдруг, покажется, что ты Ласканская шпионка.

— Избалованная девка, — вот теперь Геран уже действительно сплюнула и вернулась во тьму. –Сболтнешь лишнего и пожалеешь, что вернулась в столицу.

Хаджар, будто выброшенная на берег рыба, только беззвучно открывал и закрывал рот.

— А это…

— Это моя тюремщица, — пояснила Акена. — мы с ней вместе росли. Личная телохранительница и надзиратель. Ненавижу потаскуху.

Хаджар сглотнул.

Он и представить не мог, что принцесса знает, как ругаться. Конечно до уровня рядовых воительниц армии ей было еще далеко, но…

Видят Вечерние Звезды, из её уст подобные фразы звучали дико и очень неприятно.

— Прости, — вздохнула девушка. — обычно я не позволяю себе таких вольностей.

— Вы пришли за некромантией, — догадался Хаджар.

— Не могу тебе этого сказать, — говорила Акена, параллельно с этим активно утвердительно кивая головой. Ну да, Рекка ведь пригрозила «сболтнуть», а не что-то иное. — Что привело тебя к таким выводам?

Хаджар кивнул в сторону свернувшейся калачиком, спящей Анетт.

— Она побывала в этой гробнице, — ответил он. — а теперь обладает знанием, которым не обладали даже Talesh.

— Для северного варвара, ты слишком сведущ о вымерших цивилизациях, их языках и истории, — прищурилась Акена.

Что же — принцесса явно была не из сахарных придворных леди. Хотя, пожалуй, будь это иначе, Император бы не доверил ей подобную миссию. Хотя, даже не возможно, а скорее всего, все это было частью очередной интриги Моргана.

Такой сложной, что Хаджар пока и верхушки айсберга не видел, не то, что всей картины целиком.

— Ты поэтому её привел?

— И поэтому тоже, — кивнул Хаджар. — а еще она моя гарантия того, что племя Шук’Арка сделает все, чтобы другие племена не отправили нас к праотцам. Они не захотят, чтобы дочь вождя попала между двух огней.

Принцесса ядовито улыбнулась.

— Иногда ты становишься похож на моего отца, — прошептала она, а затем куда громче спросила. — а спал ты с ней тоже по этой причине — чтобы не попасть между двух огней?

Хаджар едва воздухом не подавился. От необходимости отвечать на странный вопрос его спасло появление Карейна. Вернее — бутылки вина в его руках.

\* \* \*

Гробницу они отыскали уже буквально в полдень. Собственно, её было сложно не отыскать –огромное заболоченное озеро в центре которого стояла ступенчатая пирамида такой древности, что уже почти превратилась в зеленый холм.

— Ну наконец-то, — Гэлхад уже начал убирать вещи в пространственный артефакт, как его остановил Хаджар.

— Анетт говорит, что в воде не выживет даже Прокладывающий Путь.

— Чего?

— Полезешь купаться — помрешь, — пояснил Хаджар. — Нам нужно…

В этот момент над джунглями прогремел рев хорошо знакомого голоса.

— ДАРХАН!

Проклятая Рекка… Накаркала…

— … поторопиться, — закончил Хаджар. — если не хотим на чужом поле биться с двумя Ласканскими Великими Героями.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 885**

— Я же говорила.

Женщины…

Хаджар плохо себе представлял ситуацию, когда эту весьма полезную для дела фразу произнес бы кто-то из адептов мужского пола. И нет, Хаджар не был сексистом — просто некоторые стереотипы, порой, оказывались совсем не стереотипами.

— Ты так этому рада? — процедил Том.

— Рада ли я тому, что оказалась права? — Рекка ухватилась за лиану и, раскачавшись, перепрыгнула на следующее дерево. — Нет, я уже успела к этому привыкнуть.

Женщины…

— Возможно нам следует продолжить путь в тишине, — Акена, чья руки уже покраснели от текущей из порезов крови, буквально сверлила взглядом спину «идущей» впереди Геран. — В особенности это касается вас, младший лейтенант.

— Как прикажет Ваше Имперское Высочество.

Хаджар не слышал, чтобы даже самые грязные оскорбления произносили с таким отвращением, как Рекка отозвалась о высочайшем титуле принцессы.

Чтобы не происходило в детстве и юношестве между двумя девушками, это сделало их злейшими врагами.

— Леди, — Карейн, единственный из всех, чувствовал себя в роли обезьяны так же легко и фривольно, как и всегда. — ваши перепалки греют мое сердце воспоминания о придворных балах. Ах, эти склоки и выдранные волосы… Курицы дерутся, перья по небу несутся. Кажется так пелось в песне великого шута…

— Заткнись! — хором рявкнули Рекка, Дора, Анис и Акена.

Из всей женской половины разросшегося отряда одна лишь Анетт сохраняла подобие спокойствия.

— Из-за твоих белокожих друзей мы все отправимся к Вечным Истокам, — говорила она перепрыгивая с одной лианы на другую.

Хаджар ответил на её слова солидарным молчание.

— ДАРХАН! — вновь раздалось где-то с другой стороны древней усыпальницы.

— «Да что за сюрреализм-то такой!», — мысленно вздохнул Хаджар.

Под их ногами плескалось мутное, серовато-земляное озеро. Порой оно булькало и в пузырях, разрывавших серую поверхность водоема, проглядывалась черное пропасть. В ней кружили создания, которые вызывали у Хаджар сотни вопросов.

Неужели в этом мире жили еще и русалки? С торсом, похожим на человеческий, эти существа имели нижнюю половину тела рептилии, длинные когти, овальные, безволосые головы, перепончатые уши и костяное оружие, похожее на то, каким пользовались в племенах Шук’Арка.

Каждый раз, когда очередной пузырь лопался, несколько тварей, размером со взрослого человека, замирали и смотрели на перебирающихся по лесному массиву адептов.

— Ну что за премерзкие твари! — у Гэлхада была какая-то врожденная неприязнь к морским обитателям. Он даже в ресторанах никогда рыбу не заказывал, а когда-то кто-то её ел, то старательно прятал взгляд. — Откуда они здесь только взялись?!

— Что говорит этот белый гигант? — Анетт, ловчее, чем даже Анис, перехватила лиану и, рывком, с изяществом пантеры, отправила себя в короткий полет.

Оказавшись на другом дереве, она опустилась на ветку и застыла. Её тело изогнулось, бедра вытянулись и…

Хаджар помотал головой. Сейчас не время и не место возвращаться мыслями к так и не закончившейся ночи.

Он перевел фразу и, приземлившись рядом с чернокожей некроманткой, стал вместе с ней ждать остальных.

В воду, как и говорила Анетт, они спускаться не стали. И, судя по тому предчувствию, которое возникало у Хаджара каждый раз, когда он видел этих тварей — это было хорошей идеей.

Пройдя около сорока километров вдоль берега, они оказались около естественного зеленого моста. Причем, если бы не указания Анетт, они бы никогда в жизни его сами не нашли –слишком густая растительность, чтобы сквозь неё разглядеть хоть что-то.

Мост являлся растущими на небольшом удалении друг от друга высокими деревьями. Они возвышались над озером на высоту от двух, до десяти метров. Их корни и стволы нарастали на валунах, которые в свою очередь остались после штормов и ураганов, немного подкосивших былое величие усыпальницы.

— Мертвый Хозяин Небес, — начала рассказ Анетт, когда услышала перевод вопроса Гэлхада. –всех, кто умирает на территории, принадлежащей его беспокойному духу, он оставляет служить себе в качестве слуг и стражей.

— А, поня… — Хаджар резко оборвал фразу и повернулся к Анетт. — Ты хочешь сказать, что эти твари есть и внутри усыпальницы?!

— Она ими просто кишит, — девушка опасливо передернула плечами. — Когда я в детстве заблудилась и оказалась внутри, то только чудом уцелела и смогла выбраться. Возможно, я была слишком мала, чтобы стражи меня заметили.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

— Что обсуждаете? — рядом, на ту же ветку, приземлилась Анис.

Минус подобного зеленого моста заключался в том, что на адептов и так давила атмосфера джунглей Карнака, что сильно урезало их способности и возможности. Но к этому давлению добавлялось еще и то, что у усыпальницы имелась собственная аура.

И, чем ближе они к ней подбирались, тем сильнее она ощущалась. Причем, что странно, чем сильнее был адепт, тем мощнее получал себе на душу «удар» гробницы.

Так что, в целом, ничего удивительного в том, что маленькая Анетт смогла сюда пробраться, по сути, не было.

— То, что внутри усыпальницы нас будут ждать русалки, — Хаджар перемотал ладонь лоскутом тряпки.

Перебираться по мосту можно было только при помощи лиан. Раскачиваясь, перепрыгивая с одной на другую, не щадя собственные руки.

Джунгли Карнака даже лианы сделали настолько серьезным природным созданием, что они были способны разрезать плоть Рыцаря Духа.

Один только Карейн, будучи единственным Повелителем в их отряде, чувствовал себя более-менее неплохо. Хотя, скорее всего — храбрился и бахвалился. Даже отсюда, на расстоянии в несколько деревьев, разделявших второе и третье звено отряда, Хаджар видел как по лицу Тареза катятся крупные капли пота.

— Русалки? — переспросила Анис. — Что такое русалки?

— Химеры, — пояснил Хаджар. — Анетт говорит, что беспокойный дух Хозяина Небес из мертвых жителей Карнака создал себе целую армию.

В этот момент под их ногами, в буквальном смысле — дерево от воды отделяло жалких полтора метра, лопнул здоровенный пузырь.

Несколько химер, глядя миндалевидными глазами на трех двуногих, оскалились. Их зубы ничем не напоминали человеческие. Ряды сомкнутых, длиной с мизинец, клыков.

— То есть ты хочешь сказать, что внутри этой развалины обитает беспокойный дух?

По какой-то причине Анис куда больше напрягла информация не о физическом противнике, а о метафоре Анетт. Или не такой уж и метафоре?

— А что с этим не так?

— Что с этим не так, варвар?! Да все! Ты хоть представляешь какой мощью обладает беспокойный дух Хозяина Небес? — изумрудные глаза Анис сверкнули яростным испугом. Эмоцией, на которую были способны, опять же, только женщины. — Ты только посмотри на эти развалины! Да он же там несколько эпох обитает!

Хаджар мельком глянул на пирамиду. Когда-то величественное сооружение, теряющиеся пиком-платформой в облаках, теперь выглядело жалкой грудой желтых камней, выглядывающих из-под тесных объятий зеленого массива.

Трава, деревья, толстенные одеревеневшие лианы — все это укрывало усыпальницу, превращая её в подобие природного холма.

Разбитые лестницы, трещины толщиной с пушечное ядро.

— ДАРХАН! — от очередного крика Дерека птицы взлетели в небо.

— Проклятье, — вздрогнул Хаджар. — Какой бы силой не обладал этот беспокойный дух, я надеюсь, что её хватит, чтобы отправить этого живучего ублюдка к праотцам.

Анис широко распахнула свои прекрасные глаза.

— Ты обезумел, варвар! Позади нас джунгли Карнака, впереди беспокойный дух Хозяина Небес, где-то рядом — два Ласканских Великих Героя! Как ты можешь оставаться спокойным?!

В этот момент рядом приземлился Эйнен.

— Какой сегодня день недели? — спросил у него Хаджар.

— Пятишь, — ответил островитянин.

Хаджар повернулся к Анис.

— Рядовой Пятишь — не более того, — с этими словами он схватился за лиану и отправил себя в полет. Под его ногами, задевая одежды, лопнул пузырь.

Что же, Гэлхад, возможно, был в чем-то прав.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 886**

Когда древесные мост остался позади и все члены отряда оказались на ступенях одной из четырех лестниц пирамиды, Хаджар решил дать вводную.

Их путешествие только-только началось, а отряд уже выглядел не лучшим отрядом. Тот же Том Динос, чья рука все еще находилась не в лучшем состоянии, держался только за счет зелий и лекарств Доры.

— Последние новости, достопочтенные, — Хаджар опустился на корточки. Никто, кроме Гэлхада и Геран, не понаслышке знакомых с армейскими повадками, не понял его жеста. –Впереди нас будут ждать лабиринты и ловушки. Карейн и Рекка, эта часть — ваша.

— Как скажешь, командир, — шутливо отсалютовал Тарез и даже приобнял Геран.

Так приобнажила клинки и аристократ мгновенно отодвинулся, но все так же продолжал улыбаться и светить своим счастьем на все триста шестьдесят градусов. Удивительная маска…

— Дора и Эйнен, — Хаджар указал палочкой, подобранной прямо на ступени, на эльфийку и островитянина. — На вас защиты нашего тыла. Когда увидите любое живое или неживое существо, не относящиеся к нам — смело отправляйте его к праотцам.

— Я отношусь! — тут же поднял руку Карейн. — Меня никуда отправлять не надо!

Никто даже внимания не обратил на выходки Тареза. Все прекрасно знали, что кажущийся легкомысленным ловелас был одной из самых опасных личностей Даанатана. Обманувшийся его маской даже молитвы вспомнить не успел бы.

— Анис, Том, Гэлхад — на вас и мне боевая задача. Мы с вами пойдем в авангарде и будем делать тоже самое, что Дора и Эйнен — уничтожать все, что шевелится или выглядит как нечто, что может пошевелиться.

— Ну наконец-то, — великан потряс своей секирой и мгновенно облачился в Императорский доспех.

Простой, казалось бы, нагрудный амулет разворачивался металлической мозаикой, пока не накрыл плечи бывшего члена Вечной Горы в тяжелые латы. Сколько бы Хаджар не видел активацией артефактных доспехов, но каждый раз заворожено смотрел на то, как они «разворачиваются».

— Рекка и Карейн — идите чуть позади нас. Увидите ловушки или какие-то головоломки, сразу нас останавливаете.

— Принято, — вновь отсалютовал Карейн.

Рекка особо рада озвученному раскладу не была, но ей хватило понимания ситуации, чтобы удержать острый язык за зубами.

— Хаджар.

Хаджар печально вздохнул.

Демонов Морган! И что ему понадобилось такого в гробнице, что он отправил сюда собственную дочь. Причем отправил прямо под крыло Хаджару, хотя сам недавно ясно дал понять, что произойдет с новоявленным баронетом Дарханом, прояви тот мужской интерес к рыжеволосой принцессе.

— А вы, Ваше Императорское Высочество, будете охранять Анетт.

— Что ты себе позволяешь, варвар! — воскликнула Рекка. — Чтобы принцесса охраняла рабскую кровь, да это…

— Замечательно! — лучезарно улыбнулась Акена и подошла вплотную к чернокожей красавице. — Надеюсь, у нас получится познакомиться поближе.

Хаджар не знал, была ли идея хорошей, но одно он знал точно — если он вернется с полным успехом, но при этом потеряет жизнь принцессы, то… То Морган одной стрелой убьет как минимум двух зайцев. Избавится от ученика Оруна и от «ненужной» наследницы престола…

— ДАРХА-А-А-А-А-АН! — с другой стороны пирамиды, где-то с середины озера, поднялся стол жуткой энергии, пропитанной мистериями Истинного Королевства Парного Клинка. –СРАЗИСЬ СО МНОЙ, ПРЕДАТЕЛЬ!

— Да когда-то же ты сдохнешь-то, — процедил Хаджар.

— Предатель? — Рекка единственной из всех ухватилась за оговорку Дерека. — Дерек Степной… — протянула девушка. — Красивые перья у тебя в волосах, варвар. Не расскажешь, откуда они?

— ДАРХАН! — очередной столп энергии рассек облака. Повеяло энергией смерти.

Вроде, вместе с Дереком шел еще и Танигед Облачный и демоны знают сколько выживших Ласканцев. Но всех их, несмотря на сосредоточие смерти в округе, сдерживали озерные химеры.

— Мы будем болтать или пойдем внутрь? — Эйнен погрузился внутрь своей Радужной Обезьяны. Вооруженная клыком-копьем и панцирем-щитом, она выглядела куда грознее, чем любой доспех. — К тому же — что мы ищем?

Хаджар жестами показал другу «спасибо», на что тот ответил едва заметным кивком головы.

— Чтобы мы не искали, — вокруг клинка Тома плясало алое марево. — это должно находится в непосредственной усыпальнице Хозяина Неба. Вряд ли два Великих Героя ищут то, что можно найти на пороге гробницы.

Динос умнел прямо на глазах. Хотя, учитывая сколько времени прошло с их первой встречи до сегодняшнего дня, то аристократ просто успел повзрослеть.

— Выдвигаемся, — Хаджар развернулся и направился внутрь трещины, на которую указала Анетт.

Его видоизмененные доспехи Зова соткались из черного тумана; шею обернул широкий, длинный шарф, а из-под нагрудника распахнула полы юбка-плащ, благодаря которой Хаджар мог маневрировать даже на самых высоких скоростях.

Внутри вершина гробницы выглядела так же, как и снаружи. Некогда просторный, светлый зал с колоннадой превратился в развалины, покрытые жадной до пространства зеленью.

Оказавшись в зале первым, Хаджар обнажил Черный Клинок. С первого же взгляда он понял, насколько древним было это место.

За годы своих странствий, Хаджар уже бывал в подобных гробницах. И ни последнее пристанище Бессмертного Мечника, ни Библиотека Магов не выглядели такими же древними, как это место.

— Что это за язык? — Рекка, как и положено людям с её складом ума, первым делам бросилась к уцелевшим письменам.

В этих царапинах, больше похожих на удары когтей, вообще сложно было определить буквы и письмена.

Хаджар подошел к обвалившейся колонне, около которой остановилась Рекка. Долю мгновения он вглядывался в эти «порезы», пока в его сознании не появились слова.

— «Племя… последний день… Высокие Небеса, да примут свое дитя».

Хаджар не был удивлен тому, что он, оказывается, знал драконью письменность. Но и особой ясности уцелевшие под ласками времени символы не внесли.

— Нам сюда! — прозвучал крик Анетт.

Чернокожая красавица скрылась за трехметровым железным кругом. Тот, отвалившись с отсутствующего потолка, разбил пол. Сотни трещин змеились от него в раные стороны. И, если не знать, что под ним имелся целый провал, внутрь которого

Страница 1

свисалась лиана, то можно было и пропустить подобный лаз.

— Ох демоны и боги!

— Ты что творишь?!

— Просто хотел проверить, — Гэлхад удивленно смотрел на собственные, все еще вибрирующие руки.

Пока члены боевого авангарда спускались внутрь гробницы следом за Анетт, Гэлхад решил проверить на крепость желтые камни.

Пропита секиру чудовищным количеством энергии и мистериями, он нанес сильный рубящий удар по колонне. Но, в результате, даже царапины на ней оставить не смог.

Хаджар еще раз окинул помещение взглядом и мысленно умножил возраст, который для него определил на два. Сделать запрос к нейросети он не мог — та была занята дешифровкой метки Духа Меча.

— Хаджар, — окликнул Том. — ты идешь?

— Д-да, разумеется, — слегка заторможено ответил он и отвел взгляд от барельефа над условным входом в зал.

Подлезая под щит и ухватываясь за лиану, Хаджар никак не мог прогнать из воображения лица, которое смотрело на него с этого барельефа.

Оно было его знакомо.

Знакомо общими чертами с далеким предком по отцовской линии и первым Учителем. Травесом из племени Лазурного Облака.

На него с барельефа смотрел предок Травеса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 887**

Хаджар высунул из-за угла горлышко разбитой бутылки вина Карейна. Тот все еще сокрушался по поводу подобного вандализма. Было ли это частью его маски, зарождающегося алкоголизма или просто частью натуры — кто знает.

Тарез был еще большей загадкой, чем мотивы Моргана, а это о чем-то, но говорит.

Сама же гробница внутри оказалась еще «могущественнее», чем снаружи. Та аура, которую она выплескивала в окружающую реальность, внутри неё усиливалась десятикратно.

Благо, что действовала она по принципу — «от каждого по способностям», иначе, ту же Рекку, которая из-за клинков-паразитов оказалась слабейшей, попросту бы развеяло в пыль. И это учитывая, что де-факто она являлась Рыцарем Духа развитой стадии.

Хаджар, как и остальные, ощущал, как все его способности, из-за поддержания Ядром жизни в теле, резко сократились больше, чем на половину.

Слишком много сил уходило на то, чтобы заставлять сердце делать очередной удар…

Так что неудивительно, что адепты не могли, без особого риска для себя, пользоваться взглядом через Реку Мира или, в случае Хаджара, Взглядом — приемом Великого Мечника Оруна.

Благо, Хаджар немало навоевался в ранге смертного, так что знал несколько хитростей.

— Сколько их там? — спросил Гэлхад.

— Всем хватит, — ответил Хаджар и, накрывая осколок ладонью, чтобы ненароком не пустить блика, убрал импровизированное зеркало.

Уже третий час они блуждали по лабиринту внутреннего пространства гробницы. За все это время Рекке и Карейну лишь трижды приходилось останавливать отряд и обезвреживать ловушки.

Одна, замаскированная под пол, оказалась окрашенным магией воздухом. Причем настолько плотным, что тот мог выдержать вес нескольких десятков килограмм.

Анетт, поняв, что будь она чуть шире в кости и умерла бы еще ребенком.

Внизу, под весьма прозаичной в своей сути ловушкой, кружились потоки синего огня. Каждый выглядел как извивающийся змей с хищными, длинными клыками.

Вторая и третья ловушки оказались куда более изощренными. Это были камеры с ядовитым газом. И каждая приводилась в действие непосредственно аурой адепта. Если та была достаточно сильна, чтобы наполнить «бак» механизма своим эхом, то адепт, получается, убивал самого себя.

У Карейна и Рекки ушло не меньше двух часов на каждый механизм.

Сам же лабиринт представлял собой местами обвалившийся, покрытый растительностью, бесконечно вьющийся коридор. И, что удивительно, даже спустя такое количество времени, его все еще освещали преспокойно чадящие факелы.

Что это была за магия — не смогла понять ни Рекка, ни на несколько минут отвлеченная от основной задачи нейросеть.

Снять же факелы из пазов не получилось ни у кого из адептов.

Сейчас же они оказались перед широким, полузатопленным залом. Воды в нем было лишь по колено, но видимо столько хватало для комфортного существования больше сотни химер.

При этом они не плавали, а скользили подобно гремучим змеям. Их рыбьи тела двигались под водой, в то время как человеческие торсы возвышались вертикально вверх.

— Ты уверена, что нам именно туда? — спросил Хаджар у Анетт.

Впереди, минуя зал с химерами, виднелось сразу два ответвления.

— Да, — в который раз отвечала чернокожая красавица. — Там есть трещина. В неё смогут пролезть все, кроме великана. И это единственный путь, который я знаю.

— Что говорит демоница? — Гэлхад буквально кипел жаждой битвы.

После отречения от крови Вечной Горы что-то произошло с богатырем. Теперь он жизни не видел без горячей сечи…

— Что ты не сможешь пролезть в расщелину, — не стал скрывать Хаджар. — Нам нужен план и…

— Да какой, к демонам, план, Дархан, — отмахнулся Гэлхад. — Все ведь просто. Мы изначально понимали, что не сможем продолжать путь таким огромным составом.

— Что ты…

— Здоровяк прав, командир, — Карейн подошел к Гэлхаду и оперся тому о плечо. — Нас тут почти десять человек. Это целый взвод! Зачем столько?

— И что ты предлагаешь, Тарез?

— Бери Акену — ей явно что-то нужно в гробнице, — Хаджар не был удивлен тому, что до того, до чего догадался он сам, додумался и Карейн. — Анетт — все равно только ты ей понимаешь, да и путь знаком лишь ей одной. Рекку — мало ли что. И идите дальше вчетвером.

— А вы…

— А мы прикроем, — Эйнен подошел к Хаджару. Радужная Обезьяна вокруг него рассыпалась на лоскуты тени. Встав вплотную к Хаджару, он взял друга за затылок и притянул к себе. Они коснулась лбами. — Мы прошли вместе длинный путь, друг мой.

— И пройдем еще, — кивнул Хаджар и отодвинулся. — не смей раньше меня отправляться к праотцам, узкоглазый.

— Смотри, слюной не захлебнись, варвар-извращенец, — ответил Эйнен.

С остальными Хаджар обменялся прощальными взглядами и не более. Они были верными союзниками, но не друзьями.

— Готовы? — Хаджар выставил перед собой Черный Клинок, а Эйнен вновь призвал Радужную Обезьяну.

Адепты, как один, обнажили оружие и направили в него разноцветные потоки энергии.

— Тогда в бой.

Хаджар первым выбежал из-за поворота. Стоило его ногам коснуться водной глади, как сотня пар черных, масляных глаз, повернулись к нему.

Химеры разом зашипели. Их жабры на хвостах завибрировали, а из глоток вырывался звук, похожий на движения ножа по стеклу. Они заскользили к Хаджару со скоростью, которой позавидовали бы многие Рыцари Духа.

Хаджар, встретив первый костяной трезубец, плоскостью клинка, развернул запястье. Вложив в движение всю силу, он ожидал услышать хруст разрываемых костей твари, сжимавшей оружие, но…

Химера оказалась куда крепче. Заблокировав движение Хаджара, она сама налегла всем весом на трезубец. Тот, к удивлению Дархана, сдвинулся на несколько миллиметров.

Партер, учитывая физическую силу Хаджара, наравне со скоростью, всегда был его визитной карточкой. А теперь какой-то монстр смог его пересилить.

И плевать, что Хаджар мог пользоваться лишь половиной от своего резерва.

— Мерзкие твари! — Хаджар процитировал Гэлхада и позволил высвободиться своему Графству Меча.

Капли воды, поднявшиеся в воздух от давления ауры Хаджара, преобразились в мириады мельчайших копией Черного Клинка. Слившись воедино, они ударили в грудь монстру и отбросили того на несколько метров назад, сбив при этом с десяток других химер.

Хаджар ожидал увидеть внутренности твари, но та, истекая синеватой кровью, поднялась на «ноги» и зашипела.

— Будьте аккуратны! — закричал Хаджар. Он плечом перекинул через себя монстра, а затем прыгнул в самую гущу. Его Черный Клинок запел свою кровавую песнь. — Они невероятно сильны!

В этот момент из-за угла показались и остальные. Монстр, которого Хаджар перебросил через себя, не успел подняться, как на него одновременно опустились секира Гэлхада, клык-копье Радужной Обезьяны и молот Доры.

Слаженной атаки трех могущественных адептов хватило, чтобы превратить тварь в кровавое месиво.

Хаджар же, увернувшись от костяного копья, ударом ноги перенаправил его в глотку соседнему монстру. Тот не успел среагировать и оружие собственного сородича оборвало его изувеченную жизнь. Сам же Хаджар, оттолкнувшись от земли, свечкой перелетел через голову монстра и, развернув меч обратным хватом, вонзил его под затылок химере.

Как он и ожидал, меч мгновенно вошел по самую рукоять и, высунувшись с другой стороны, выстрелил несколькими разрезами.

Те отбросили назад десяток химер.

— Бежим! — выкрикнул Хаджар и бросился в расщелину.

Рядом с ним тень выплюнула трех девушек. Вместе, поочередно, они юркнули в трещину. Химеры бросились следом, но их остановила столь мощная волна энергии, сорвавшаяся с секиры Гэлхада, что она буквально превратилась в смертоносную стену.

— Не так быстро, мерзкие морепродукты! — прогремел стихающий вдали рев великана.

Хаджар, вместе с тремя союзницами, катился вниз по желобу. Там, где-то над головой, сражались его спутники и друг.

— Северный Ветер, — внезапно услышал Хаджар приглушенный шепот. — последний из Лазурного Облака…

А затем вчетвером они приземлились в залитом светом зале.

Поднимаясь на ноги, Хаджар увидел перед собой мужчину. Вернее — его спину. Он был одет в бирюзовые, изысканейшие одежды, черные волосы струились за спиной. Ветвистые, серые рога разделяли их на отдельные пряди, а позади дрожал хвост, похожий на перо павлина.

— Учитель Травес?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 888**

Мужчина повернулся и тот лучик абсурдной надежды, который теплился в сердце Хаджара, затух. Все же, то, что было мертво, не должно и не могло вернуться обратно в этот мир.

Лицо человеческой формы дракона действительно имело какие-то общие черты с Травесом, но не более того. Куда более резкие, грубые, в чем-то даже воинственные черты лица на покрытом шрамами лице.

Правый глаз существа был полностью белым и, судя по пересекающей его борозде, некогда по лицу пришелся весьма неприятный удар топора.

Само же создание, которое Хаджар сперва принял за живого Учителя, на самом деле не являлось ни тем, ни другим. Это была лишь Тень — осколок сознание, которое некогда живой Хозяин Неба оставил присутствовать в мире.

Не призрак, не дух, а лишь Тень.

Вот только, как раньше считал Хаджар, на такое могли быть способны лишь Бессмертные и равные им по силе существа. Что же, это объясняло присутствие вони некромантии в этом месте.

Ей буквально пропахли местные потоки Реки Мира.

— Так вот что осталось от славы Громового Облака, — Тень, не касаясь пола, подплыла к Хаджару.

Вблизи мертвы муж выглядел еще монументальнее, чем на расстоянии. Он был ростом с Гэлхада, в плечах выигрывал у его отца.

Из-за его спины выглядывала рукоять тяжелого, двуручного меча. И каждое движение, каждый вздох «мертвеца» сквозили бурей, яростью и войной. Но при этом он был достаточно мудр, чтобы держать свой нрав и внутреннего зверя в узде.

Тень, даже жалкая Тень этого дракона, являла собой зрелище истинного Императора. Не того, безусловно сильного, но, все же — пропитанного интригами Моргана, и, конечно же, не Примуса или отца Хаджара — Хавера.

Нет, только теперь Хаджар увидел перед собой истинного правителя этого мира. Само олицетворение Пути Развития. Сила и ум, пропитанные честью, жаждой битвы и крови врага.

Инстинктивно, даже не задумываясь, Хаджар едва было не опустился на колено и не склонил голову.

— И это — наше наследие, — процедил сморщившийся гигант. — потомок землепашца, смесок людской крови, ходячая темница для жалкого паразита в теле нашего мира.

Хаджар услышал внутри себя далекий, приглушенный смех, полный такой же ярости, которую источал и сам дракон.

Внезапно Тень встала вплотную к Хаджару и, вздернув его за подбородок, заглянула внутрь глаз.

— Помнишь меня, Дархан? — прошипело существо. — Помнишь это? — он указал на белый глаз.

И то, что Хаджар принял за рану от топора, на самом деле являлось шрамом от меча. Но, какой, Вечерние Звезды, монстр мог оставить подобный шрам мечом?! Увы, ответ был очевиден.

— Иронично, — дракон оттолкнул Хаджара. — Мой заклятый враг оказался заключен в теле моего последнего наследника. Великий Предок, чья крылья создали нам небо, я никогда не понимал твоего чувства юмора.

— Высокое Небо под твоими крыльями, — поклонился, наконец, Хаджар. –Достопочтенный предок, юный из племени Лазурного Облака приветствует вас, в вашем посмертии.

Хаджар не особо переживал, что Анетт, Акена или Рекка что-то услышал. Во-первых оставшейся мощности нейросети было достаточно, чтобы определить, что в данный момент Хаджар говорит не на имперском языке. Да и не на любом другом человеческом диалекте.

Он говорил на языке драконов. Свободно и легко. Хотя только недавно узнал, что может понимать их письменность.

Это было несколько странно…

Что же до девушек, то, даже понимай они его речь, им было сейчас не до Хаджара.

Зависнув в метре от земли, скованные невидимыми путами, они могли лишь бешенно вращать глазами. Тень, которую оставил за собой Император из племени Громового Облака, была, пожалуй, даже сильнее принадлежащей Бессмертному Мечнику.

Что же — возможно дело было вовсе не в некроманти…

— Маленькая воровка, — Тень встала напротив висящей в воздухе Анетт. — Ты исполнила свое предназначение. Привела ко мне наследника. Так что теперь я забираю свой дар.

Тень вытянув палец, увенчанный когтем, до-коснулась им до солнечного сплетения Анетт. Из точки, где коготь соприкоснулся с черной кожей, полился яркий, белый свет.

Несмотря на путы, Анетт запрокинула голову и открыла рот в беззвучном крике. Сосуда в её глазах полопались и синие радужки мгновенно погрузились в багровые озера.

Хаджар чувствовал, как что-то покидает душу Анетт. Что-то мерзкое, гнилое, мертвое. Вот только вместе с этим трескалась и лопалась сама душа Анетт.

— Постой!

Тень резко повернулась к Хаджару. В её единственном глазу цвета молодой молнии вспыхнула ярость, смешанная с любопытством.

— Смеешь мне указывать?! — Тень взмахнула свободной рукой и Хаджар ощутил давление, сравнимое с мощью гнева Учителя Оруна.

— «Ты здесь, дух мой?» — мысленно обратился к спящему внутри Кецалю. В ту же секунду птица расправила крылья и вылетела из недр души Хаджара.

Появившись за его спиной трехметровым лазурным силуэтом, она влилась в меч Хаджара. На нем тут же появился узор летящей к облакам птицы.

Одновременно с этим Хаджар высвободил Графство Меча.

Только так, используя все свои козыри, он смог выдержать давление крошечной крупицы той силы, которой некогда обладал Император Драконов.

Но даже так, спину Хаджара согнулась, колени задрожали. Он вонзил перед собой Черный Клинок и, откашливая кровью, направил энергию из Ядра.

Каналы, расширившиеся, благодаря технике первого из Дарханов, и принявшие объем, которым могли похвастаться лишь аристократы, будто насосы качали силу в тело.

— Кто она тебе, маленький уродец, — Тень опустила ладонь и давление исчезло. — Я чувствую, что недавно ты с ней возлег. Мое семя настолько выродилось, что полукровка теперь бегает за дыркой между ног смертной?

Как бы грубо, резко и надменно не звучали слова Тени дракона, он, все же, отнял коготь от груди Анетт. Девушка, дернувшись в конвульсиях, замерла, а затем её тело расслабилось — она явно потеряла сознание.

В это время в глазах Акены и Рекки уже можно было черпаком вычерпывать море первобытного ужаса.

— Она привела меня сюда — без неё я бы не нашел путь.

— Такова была судьба, которую я в неё заложил, когда позволил получить здесь знание о искусстве подчинения смерти, — Тень отодвинулась в центр зала.

Только теперь Хаджар мог рассмотреть, что они находились в полуразрушенном, частично затопленном помещении. Света было настолько мало, что только благодаря недавнему призыву Графства Хаджар мог понять, что зал больше сорока шагов.

Именно такую площадь покрывало его Графство, вот только стен оно так и не коснулось.

— Судьба, которую ты заложил?

Тень опять скривилась.

— Мало того, что мой последний наследник смертная полукровка, слабее муравья, ростом ниже куста, так еще и не образован. Великий Предок, надеюсь своим смехом в мире Духов ты еще не разрушил Гору Семи Столпов, –почему-то внутренний взор Хаджара вывел перед ним на мгновение картину того, как гигантский дракон, чьи крылья укрывали все небо, лежал на невероятной горе. — Судьба смертного — как глина. Если обладать должным уровнем силы и знания, из неё можно слепить что угодно. Или ты думаешь, что два столько могучих создания как Титан Фрея и Хельмер-Пустота просто так с тобой по этому захолустью бродят?

— Что… откуда…

— Эти двое, Северный Ветер, давние враги и невольные союзники. Они бились и заключали союзы еще в те времена, когда у меня не выросли крылья, а рога были с твой ноготь.

— Но…

— Шрам? — Тень указала себе на глаз и засмеялась. — Ты не первый, кто носит в себе осколок Дархана и далеко не последний. Орден Ворона, я уверен, ты с ними уже сталкивался, куда древней, чем они сами себя помнят.

Хаджар вновь услышал внутри своей души далекий, приглушенный смех.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 889**

— Их след на твоей душе, уродец, — Тень, взмахнув рукой, опустилась на самый жуткий трон, который только видел Хаджар. Он был целиком и полностью сделан из костей и черепов, вплавленных в самые разнообразные доспехи и оружие. — он настолько явный, что даже мне — жалкому осколку сознания, не достает труда, чтобы его увидеть.

— Они лепят мою судьбу?

Тень неопределенно помахала рукой в воздухе. Огромный двуручный клинок, который прежде покоился за её спиной, теперь был приставлен к спинке трона.

— Пытаются, — пожала плечами Тень. — каждый в свою сторону, что в итоге создает равновесие. Равновесие, маленький уродец, вот на чем стоит этот мир. Люди и и нелюди. Демоны и Боги. Духи и Бездна. Законы Мира и Смерть. Жизнь и Время. Вот, что удерживает нас от распада.

— Распада?

Тень только улыбнулась. Жуткой, совсем не человеческой, клыкастой улыбкой. Да, это был совсем не мудрый, смиренный и степенный Травес.

Это был воин, который каждую крупицы своей мудрости получил не путем созерцания осеннего дерева на вершине горы, а залечивая очередной шрам.

Император…

— Ты знаешь так мало, Северный Ветер, но пришел сюда — в мою усыпальницу. И даже сейчас, зная, что я могу уничтожить даже твою душу, стоишь без всякого страха. Наверное, именно этот факт останавливает меня от того, чтобы сейчас же оборвать мой род.

Хаджару не нужно было намекать дважды. Он прекрасно понимал, о чем именно говорит Тень. Но за свою жизнь он так часто слышал подобные угрозы от самых разных сущностей, что просто не видел смысла в хоть каком-то беспокойстве.

Захоти осколок души Императора Драконов его уничтожить — у Хаджара не будет ни единого шанса помешать. Так какой смысл нервничать из-за возможного исхода? Лучше уж он предпримет попытки его избежать.

— Что же до твоей судьбы — зачем ты пришел сюда?

— Сюда идет и другой, его зовут Дерек и он…

— Помазанник Дергера, Бога Войны, — перебила Хаджара Тень. — Да, я чувствую его вонь даже отсюда. Он пока еще бьется с моими верными стражами, но скоро доберется до пирамиды. Что же… это, пожалуй, будет интересным зрелищем.

— Помазанник?

— Великий Предок, пощади… Тебя вообще ничем не учили, маленький уродец? Или в твоей голове дырок больше, чем предназначено природой и знания попросту выливаются наружу.

Хаджар предпочел промолчать. Какой бы ответ он не дал, это выглядело бы, как оправдание. А оправдываться он не собирался ни в коем случае.

— Он такой же, как и ты, — вновь неопределенно помахал мертвый Император. — Только ты принял рабскую метку искусственного Духа. А он — такую же, но искусственного бога. Вы оба — оловянные солдатики. Игрушки, в руках сущностей, даже край которых узреть не способны. И, что самое забавное, и ты и он вскоре умрете. Ты, из-за того, что разорвал свою душу на двое. А он из-за раны, которую оставил знакомый мне меч.

Тень многозначительно посмотрела на Черный Клинок, который Хаджар все еще не убрал.

— Я пришел, чтобы не дать Дереку забрать из твоей усыпальницы, Великий Предок, что-то очень ценное.

— Что-то? Что-то — это что?

— Не знаю, — честно ответил Хаджар.

— Значит ты, жалкий смертный полукровка уродец, вторгся в мою обитель, даже не зная, кому она принадлежит, чтобы унести то, о чем понятия не имеешь, дабы остановить существо, которое во много раз могущественнее тебя.

— Именно так. Еще я ищу способ, как вернуть мне мою душу и снять метку Духа Меча.

— Снятие подобной метки уничтожит твой огрызок души, Северный Ветер. Это замкнутый круг. Чтобы освободиться, тебе нужна полная душа. А чтобы получить полную душу — освободиться.

— Я знаю, — кивнул Хаджар. — Но Хранитель Прошлого племени Шук’Арка сказал, что здесь я найду свой путь. Почему-то я ему верю.

— Веришь другому смертному жуку? — Тень засмеялась. Тот звук, который исторгала её глотка, больше походил на бой военных барабанов. — И при всем при этом, ты не испытываешь страха?

— Нет, — Хаджар сжал клинок и выпрямил спину. — Мне нечего боятся, достопочтенный предок. Со мной мой меч и мой дух. А значит, все, что мне нужно для победы.

Какое-то время Тень вглядывалась ему в глаза. Её светло-янтарный, похожий на молнию глаз и белый, как кость мертвеца, они глядели куда-то внутрь души Хаджара.

— Тебе говорили, что ты безумен, Северный Ветер?

— Порой, — уклончиво ответил Хаджар.

И вновь тишина. А затем смех. Еще куда более громкий и дерзкий, чем прежде.

— Ты так слаб и так глуп, Северный Ветер, — Тень даже утерла выступившие от смеха иллюзорные слезы. — Как и все слабаки, ты пользуешься заемной силой. В тебе нет ни капли силы собственной. А от той, что была, ты отказался сам. И при этом ты не боишься и веришь в свои силы. Я жил долгое время, Северный Ветер. Я одолел стольких врагов, — Тень похлопала по подлокотнику трона. — что ими можно было бы дважды укрыть Снежный Океан. Но, да не даст мне соврать Великий Предок, я не встречал таких, как ты. Может ты глупее всех прочих, может отважнее, а может и вправду — безумен не только твой разум, но и тот огрызок, которым ты называешь душу.

Хаджар продолжал молчать. В этот монологе не было места для его ремарок, да они и не требовались.

— Я дам тебе шанс, Северный Ветер. Шанс доказать, что кровь Громового Облака все еще течет в твоих жилах. Что ярость нашего рода еще может сотрясать небеса и горы. Что меч нашего рода еще не затупился, что наше копье так же крепко как и прежде, — с каждым словом голос Тени становился все глубже и жестче. Он наполнялся красками и цветами. Настолько яркими и живыми, что на какой-то миг Хаджару показалось, что он стоит на поле битвы. Перед ним возвышалась фигура. Вместо брони она носила все те же лазурные одежды. Изорванные, покрытые своей и чужой кровью. Под ними проглядывались шрамы на крепком, мускулистом теле. Шрамы и раны. В руках воин держал окровавленный клинок. А вокруг в море крови утопали враги. Звучали военные барабаны. Гремела буря. Таков был голос Тени. — Докажи, маленький уродец, что Император Драконов еще ходит по этой земле!

Картина исчезла так же быстро, как и появилась.

— Отыщи мою усыпальницу, Северный Ветер, — вместе с иллюзией исчез и трон. Тень подошла к трес висящем в воздухе девушкам и встала около них. –Доберись до неё живым. Собственными силами преодолей то, что встанет на твоем пути. Уничтожь все преграды. Истреби каждого врага. По горло опустись в реку крови, которая прольется за тобой — таков путь Императора Драконов. И, если выживешь, если справишься, я помогу тебе.

— Спасибо, достопочтенный предок, — поклонился Хаджар.

— А чтобы немного ускорить процесс и промотивировать тебя, уродец, даю тебе три часа времени, — Тень взмахнула рукой и край её одежд накрыл фигуры девушек. — Не справишься, они, как и те, кто сейчас бьется на верхнем этаже, умрут. Будут твоей компанией на пути к дому праотцов.

С последним словом Тень исчезла. Вместе с ней, не успел Хаджар даже выругаться, пропали и три девушки. По периметру пространства, площадью в бальный зал Запретного Города, вспыхнули факелы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 890**

По центру полузатполенного помещения, на добрых три метра возвышалась русалка. Только в отличии от тех, что обитали сверху или в озере, в ней почти ничего не осталось от человеческого.

Мощный, не рыбий, а будто змеиный хвост, толщиной с Гэлхада, извивался в воде. Его длины превышала пять метров. И через каждые двадцать сантиметров его оковывали кольца золотистой брони.

Точно такая же широкими «клыками» прикрывала её синий, с белыми роговыми пластинами, торс. Сложно было сказать, где начинается человек и заканчиватся рыба-змея. Вся синего цвета, склизкая, с четырьмя грудями, так же прикрытыми золотой броней, она обладала лишь общими гуманоидными чертами и уродливым, женоподобным, лицом.

Жидкие, редкие лиловые волосы спускались ей на плечи.

Четыре руки были расправлены в разные стороны. В верхних она сжимала по щиту-полуокружности, которые с первого взгляда определялись как бывшее единым целом. И, видимо, легко могли соединиться вновь.

В нижних, расположенных у ребер, она держала по идентичному артефактному клинку-сабле, который использовали воины юго-восточных провинций.

Длинная, алая рукоять, как у двуручного клинка. Одностороннее, широкой, изгибающееся лезвие с ярко выраженным острием. Хищная гарда, которой можно было поймать и сломать чужой меч.

— Айяяяяя! — раздался пронзительный визг из её глотки.

Она скрестила поднятые над головой клинки и на Хаджара опустилось Баронство Парного Клинка. Он мгновенно ответил на это своим Графством.

Два королевства схлестнулись друг с другом. Будто борцы, они толкали противника, пытались подмять его под себя и комкали пространство.

Задрожала вода под ногами сражающихся. Капли, поднимаясь вверх, разрывало на мелкие брызги, а затем соединяло воедино.

И если сперва Хаджар одерживал в этом молчаливом противостоянии победу, то вскоре начал понимать, что они попали в патовое положение.

Химера не могла оттеснить его в сторону, но при этом и Графство Меча, принадлежащее Хаджару, не могло одолеть Баронство противника.

— Проклятые обоерукие, — процедил Хаджар.

Он ощущал, что сражается не с одним Баронством, а сразу с двумя. Причем каждое из них действовало настолько синхронное и едино, что возникало впечатление, будто их не два, а и вовсе — четыре.

Именно поэтому обоеруких мечников так боялись и уважали. Каждый из них на поле битвы стоил четырех воинов. А если был умелым — то всех шестнадцати.

Сражаться с такими подобном изощренному способу самоубийства.

Хаджар взмахнул мечом. Вспыхнул узор парящей к облакам птицы Кецаль, энергия хлынула из Ядра Хаджара прямо в Черный Клинок. Она смешалась с собственной энергией артефакта и в этот миг Хаджар использовал первый удар техники «Меча Четырех Ударов».

— Летящий Клинок!

Вслед за секущим ударом меча, полетел плотный, яркий, будто настоящий черный дракон. По зале, в виде густых разрезов, разнеслось эхо от взмаха клинка.

Вся мощь первой из четырех стоек, обрушилась прямо на монстра. И удар, который был способен ранить демона джунглей Карнака, со звоном врезался во внезапно соединенный из двух половин круглый щит.

Дракон, разбиваясь в лепешку, разлетелся чернильными брызгами энергии и мистерий меча. Они резали пространство, рассекали воду и оставляли глубокие порезы на стенах.

Химера, полностью заблокировав удар Хаджара, даже не сдвинувшись с места, разомкнула щит. Клинок, зажатый в её левой руке, ударил по ногам Хаджару, а клинок в правой — устремился ему прямо в горло.

Используя волю, Хаджар создал разрез в пространстве не за спиной, а над собственной головой. Непреодолимая сила подтолкнула его вверх. Этого хватило, чтоб оттолкнуться от тупой части сабли химеры.

Придав себе ускорения, вертясь веретеном, Хаджар выбросил вперед правую ногу. Удар, нацеленный в подбородок монстра, пришелся в подставленную половину щита.

Хаджар сцепил зубы. Он явно услышал хруст кости в стопе. Отброшенный в сторону, приземляясь на пол и скользя по нему, он услышал этот хруст уже второй раз. Под действием крови, Волчьего Отвара и энергии, кости мгновенно вернулись в норму, а рана затянулась.

— Неплохо, — сплюнул Хаджар. — Посмотрим, как ты фехтуешь на скорости!

Оборачиваясь черным драконом, Хаджар рванул к противнику. Он двигался так быстро, что его стопы не погружались в воду. Они лишь касались поверхности воды и этого хватало, чтобы, будто змее, скользить из стороны в сторону.

За доли мгновения переместившись к химере с левой стороны, Хаджар, схватив меч обеими руками, нанес мощный восходящий режущий удар. Рев дракона заставил дрогнуть стены. Черный Хозяин Небес, которым только что обернулся Дархан, следом за мечом понесся к голове монстра.

Химера, все еще не открывая своих глаз, не стала блокировать удар. Она лишь отразила его в сторону. Удар, сопряженный с черным драконом, врезался в потолок. Он пробил в нем отверстие глубиной в руку. Острые камни понеслись вниз.

Монстр же уже наносил колющий выпад саблей правой рукой. Следом за клинком химеры потянулся поток воды. Достаточно мощный, чтобы пробить черепаший щит Эйнена. Вершина потока обернулась распахнутой пастью хищной змеи, а сам клинок засиял энергией и мистериями.

Но то место, куда он ударил, оказалось пустотой. Хаджар, отталкиваясь ногой, закрутил свое тело волчком. Будто на коньках, он, вновь двигаясь так быстро, что шарф-туман создал иллюзию скольжения черного дракона, переместился к левому боку монстра.

Одновременно с тем, как нанести такой же восходящий режущий удар, направленный в висок монстра, он пяткой толкнул рукоять меча, который только что должен был отправить его к праотцам.

Монстр, как и планировал Хаджар, поступил точно так же, как и прежде. Верхней рукой, с зажатой в ней половиной золотого щита, отразила восходящего дракона в потолок, а левой нанесла колющий выпад.

Но, точно так же, как и прежде, Хаджара не оказалось не месте.

Водяной поток смог лишь оцарапать его пятки, тогда как сам Хаджар подпрыгнул в воздух. Отталкиваясь сперва от нижних скрещенных локтей рук, сжимавших клинки, он нанес мощный удар по вторым локтям, рук со щитами, и, получив двойное ускорение, взмыл над головой монстра.

Драконья пасть с длинными, кровожадными клинками, распахнулась над головой монстра. Именно так со стороны для зрителя выглядел бы шарф и юбка-плащ доспехов Зова Хаджара. А языком этой пасти оказался Черный Клинок.

— Второй Удар: Обнаженный Клинок!

В потолок, точно по центру между двумя отверстиями, врезался луч. Сама же химера с очередным пронзительным:

— Айяяяяяяяя! — исчезла в мощном, ревущем потоке черного света. В нем плясало бесчисленное множество драконов-ударов меча.

Хаджар, докрутив свой воздушный пируэт, приземлился за спиной монстра. Спокойно, не оглядываясь, он отправился к двери, находящейся в конце вытянутого зала.

В какой-то момент он выставил вправо Черный Клинок.

Бликуя светом волшебных факелов, с легким «дзиньк» на плоскость меча упал кристалл нежно-голубого цвета и будто в зыбучих песках за несколько мгновений утонул к тьме клинка.

Позади Хаджара все еще бушевал фонтан густой, синей крови. Ошметки плоти, покореженного золотого доспеха и сломанных клинков падали в густеющую воду.

Две половинки щита, разлетевшись в разные стороны, вонзились в стены.

— Если это все — то я разочарован, — прорычал Хаджар и толкнул массивные створки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 891**

— Это что-то новенькое, — Хаджар сделал шаг назад.

Перед ним вновь оказались невысокие створки. За спиной вился волшебный лабиринт хитросплетения узких стен коридоров и рассекающих их тупиков. Количество ловушек в этом лабиринте превышало все мыслимые пределы.

Большую часть Хаджар смог обнаружить при помощи нейросети. Даже те её мощности, которые не были задействованы в дешифровке, вполне сносно справлялись с нахождением опасностей для «носителя».

Некоторые, самые сокрытые, все же сработали и теперь на теле Хаджара появилось несколько незапланированных ранений. Если, разумеется, ранения вообще могли быть запланированными.

— Загадка? — Хаджар достал из пространственного кольца небольшую склянку с мутноватой жидкость. Он направил в неё поток энергии и, дождавшись пока жидкость вспыхнет ярким, мерным зеленым светом, бросил за створки. — Или нет…

Склянка, светившая куда ярче самого жаркого факела, как только миновала порог зала, то тут же исчезла во тьме.

Мрак, находящийся по ту сторону створок, выглядел завесой темной, но, будто, объемной ткани. Ни один источник света, попавший внутрь, уже не возвращался, но и не мог осветить помещение.

Какая бы магия не создала подобную иллюзию, она находилась за гранью понимания Хаджара. Он не чувствовал никаких изменений в потоках Реки Мира. Возникало ощущение, что кто-то просто пожелал, чтобы там исчез свет и тот действительно пропал.

Но какой силой воли надо было обладать, чтобы подчинить само мироздание? Немыслимо!

— Ну ладно, — Хаджар, подвязав волосы кожаным ремешком, тряпками вместо бинтов замотав раны, выставил перед собой Черный Клинок и вошел внутрь.

Первым, что ожидает почувствовать любой человек, вступающий во мрак, это, разумеется обволакивающий холод, забирающийся под кожу внутрь души.

Но вместо холода все, что почувствовал Хаджар — тепло, ласкающее его раны и треплющее волосы.

Идя в абсолютной тьме, что даже кончика собственного носа не было видно, он понятия не имел куда именно ему нужно двигаться.

— Анализ пространства.

[Обрабатываю запрос… Ошибка. Код: 17asj@75 Окружающее пространство не может быть просканировано. Запрашиваю выделение большей мощности]

— Отказ, — мгновенно ответил Хаджар.

Благодаря тому, что он крайне редко обращался к нейросети, он избежал наркоманской привязанности к способностям вычислительного модуля.

Если тот мог помочь — хорошо. Не мог — абсолютно ничего страшного. Хаджар в состоянии справится с проблемой и состоятельной.

— Только, вот, в чем здесь проблема? — прошептал он.

Будто слепой, а в данном случае так оно и было, он двигался на ощупь. Проверял клинком пространство перед собой и только после этого делал шаг.

Быть лишенным одного из органов зрения тоже было не так уж и страшно. За время странствий Хаджару частенько приходилось оказываться в ситуации, где он не мог полагаться на свои глаза. Так что не был привязан к ним так же сильно, как прежде.

— Жалкий уродец!

— Проклятье! — Хаджар подскочил и нанес быстрый, секущий удар.

Черный Клинок, как и прежде рассек пустое пространство.

— Вот так ты мне отплатил, да? — в тусклом, серебристом свете, стояла фигура человека, которого Хаджар даже не сразу узнал. — За тот вечер, когда я спас твою мерзкую задницу от дикого кабана? Или когда отбил тебя от дорожных разбойников? Или когда специально для тебя, в проливной дождь, делал навес, чтобы ты не простудился?

— Бром? — Хаджар склонил голову на бок.

Так же попытался сделать и призрак, вытащенный из его сознания. Но не смог — его голова была отсечена от тела и держалась только за счет того, что Бром её поддерживал на руках.

Наемник Бром — человек, который превратил пять лет жизни Хаджара в бродячем цирке в настоящий ад на земле. А затем, когда они встретились в Море Песка, пал от его меча.

— Ты убил меня, проклятый уродец! — сокрушался призрак. — Разве так платят за добр…

— Тебе за это платили золотом, ублюдок, — едва ли не засмеялся Хаджар. Незначительным потоком воли он отмахнулся от призрака, развеяв того на миниатюрные, исчезающие во тьме, лоскуты тумана.

Подняв голову к «потолку», Хаджар кровожадно улыбнулся и произнес:

— Нужно что-то посерьёзней, чтобы откопать во мне еще не заросшие душевные раны.

Хаджар уже трижды, за свою жизнь, прошел через испытания души. И каждый раз, оказываясь на пороге дома праотцов, он лишь становился сильнее. Его воля росла, дух — птица Кецаль становилась только больше и свободнее, а раны на душе закрывались пусть и уродливыми, но крепкими шрамами.

Еще через десять шагов, Хаджар уже не стал пугаться очередного силуэта.

— Твои руки по локоть в крови, сын, — она выглядела так же, какой её и запомнил Хаджар. Королева Элизабет. Каштановые волосы, добрые, теплые глаза и зияющая дыра в груди. — Я ведь просила тебя, милый Хаджар, чтобы ты оставил в стороне мир боевых искусств. Я говорила, что в нем лишь одиночество и разочарование.

Она тянула к нему свои окровавленные руки.

Хаджар лишь печально вздохнул.

— Ты знала, мама, чья кровь текла в твоих, а потом и в моих жилах. И если бы изначально хотела для меня иного, то никогда бы не позволила своему телу родить на свет мальчика, — он поднял ладонь и посмотрел ей в глаза. Из них текли маленькие ручейки горячих слез. — К тому же — ты не моя мать.

И все же, ладонь Хаджара дрогнула. Но, скрепив сердце и волю, он направил её в руку и развеял призрака во тьме.

— Как же это подло, — процедил он молчаливой тьме. — воскрешать память о родителях того, кто их потерял.

— А разве не подло, сын мой, жертвовать тысячами простых крестьян, –Король Хавер, сидел на скамьей, стоявшей в зале для пиров королевского дворца Лидуса. Через всю его грудь пролегала длинная, жуткая, кровавая рана. В руках он держал обломок меча, разбитого одним ударом собственного брата. — Сколько невинных погибло по твоей вине, Безумный Генерал. Сколько…

— Меньше, чем погибло бы по твоей вине, отец, — перебил призрака Хаджар. –Ты стал слаб. Слабый король — гибель для страны. Но ты бы никогда не отдал свою власть кому-то другому. И я ненавижу Примуса за то, что тот сделал… но я уже давно его понял. Вы оба были неправы и это стоило жизни каждому из нашей семьи.

На этот раз ладонь Хаджара не дрогнула. Он с легкостью развеял призрак отца. Человека, который так и не смог защитить его мать…

Двигаясь вперед, Хаджар встречал еще множество теней. Среди них были и Неро со своей женой, и Южный Ветер с Мастером, Лунная Лин, Санкеш, даже его собственный обрывок души.

Но их слова так и не смогли даже оцарапать внутреннего стержня Хаджара. Как бы ни прошел ритуал в племени Шук’Арка, но это закрыло последнюю брешь в его душевных доспехах.

И вряд ли что-то, не обладавшее большей силой, чем погребенной в самых глубоких недрах воспоминание о Елене, могло бы их пробить.

— Ответь мне, маленький дракон, мы сможем быть горды тобой?

Хаджар, замерев, обернулся. Позади него стояли два силуэта.

Высокий, статный, красивый мужчина в изысканных бирюзовых одеждах и рогами. А рядом с ним чуть ниже, куда свирепее, весь в шрамах, с грубыми чертами лица, длинными волосами и звериной улыбкой.

Хаджар опустился на колени и коснулся лбом пола. Он прекрасно понимал, что это были даже не тени, а лишь выуженные из его собственного сознания образы.

Но так ему велела поступить честь. А если не идти путем чести, то какой смысл вообще делать шаг?

— Учитель Травес. Учитель Орун, — полным почтения и уважения голосом проговорил Хаджар. — Росколятся небеса, утонет земная твердь, но даже это не остановит меня.

Какое-то время они молчали.

— Тогда иди, — синхронно произнесли два силуэта. — Враг, созданный тобой, уже ждет тебя.

Одновременно с тем, как открывались створки в следующий зал, исчезали и духи, а до слуха Хаджара донеслось.

— ДАРХАН!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 892**

Зал, в который из тьмы вышел Хаджар, поражал воображение. Нет, он не был большим или имел какой-то невероятный внешний вид. И, несмотря на то, что он оказался первым встреченным Хаджаром, за все время проведенное в гробнице, не поврежденным растительность, внимание Хаджара привлекло совсем иное.

Кровь.

Крови здесь было так много, что она не просто капала с потолка и стен, а стекала крупными, широкими потоками. Жирными мазками расплескивалась по пространству. По щиколотку заполняла пол не самого тесного тренировочного зала.

Вернее того, что от него осталось.

Разрушенные помосты, сломанные боевые куклы, раскуроченные оружейные стойки.

— Гва-а-аар!

Хаджар машинально оттолкнул ногой ползущую к нему, полугнилую голову какого-то чернокожего мертвеца. Левый, сгнивший глаз выплыл, правый помутнел настолько, что почти сливался с кожей. Желтые зубы-клыки, сточенные о кости, плоть, комьями нависшая на кости.

Зрелище отвратительное, но легко узнаваемое.

— Зомби, — Хаджар отряхнул стопу от налипшей на ней крови и слизи. –Ненавижу, проклятье, зомби.

Правда, по сути, ненавидеть уже и некого было. Учитывая количество крови, этих самых зомби здесь должно было быть не меньше тысячи. Может даже больше.

— Я не думал, что ты такой трус, Дархан, — донеслось из другого конца зала. — Предатель, лживая свинья, Дарнасский пес, но не трус. Видимо, я ошибался.

Хаджар сперва даже не узнал голос говорящего. Дереку, на данный момент, не могло быть больше девятнадцати, может двадцати лет. А тембр и тон говорившего свидетельствовал о если не глубокой старости, то состоянии к ней стремящемуся.

Хаджар обернулся на голос.

— Высокое Небо, — выдохнул он. — выглядишь паршиво, Дерек.

— Твоими стараниями, Дархан.

Дерек стоял над грудой черепов. Слева и справа от него возвышались сломанные и выстрелившие вверх острыми клыками каменные плиты.

Его волосы, едва ли не той же длинны, что у Хаджара, развевались от веющей от него силой. Вот только цвета они были даже не седого, а безжизненно серого.

Лицо же Дерека выглядело как обтянутый серой кожей костяной каркас. Настолько тонкой, что губы не могли скрыть покрытых желтыми трещинами, белоснежных зубов.

Впалые глазницы, бешенный взгляд.

Позади него, подобно волосам, плыл по воздуху алый плащ. Императорские доспехи закрывали торс и ноги. Хотя, стоило приглядеться и становилось понятно, что-то, что изначально казалось цельным латным строем, оказалось раздельным комплектом защиты.

А черное, что Хаджар принял за сталь, на самом деле было кожей самого Дерека. Кроме его лица, все его тело стало черным. И не как у жителей джунглей Карнака, а, скорее, как у очень старого зомби.

Набухшие вены гоняли золотую жидкость, мало чем похожую на кровь.

— Тебя случайно не кусали?

Дерек от удивления приподнял брови. Выглядело до удушья отвратительно.

— Тот артефакт, Дархан, который ты использовал, — Дерек спрыгнул на пол брызги крови, поднявшись вверх, коснулись его серого «лица». — Это было трусливо. Я пришел к тебе сойтись в честном поединке, а ты, трусливая тварь, использовал проклятый артефакт! И теперь, из-за него, я выгляжу ничуть не лучше этой гнили!

Дерек, то понижая, то повышая голос, то говоря спокойно, то переходя на крик, пнул отсеченную, полусгнившую, руку.

Хаджар хотел добавить, что Дерек еще и головой явно повредился, но не стал.

— Как ты сюда попал? — спросил он вместо этого.

— Как я сюда попал? — Дерек, или то, что от него осталось, словно очнулся. На какое-то мгновение в его взгляде появился отсвет осмысленности. –Передо мной появилась Тень какого-то рогатого человека. Он говорил со страшным акцентом, а затем указал мне путь в этот зал. Сказал, что когда я одолею всех противников, то откроется проход в его усыпальницу, где я смогу забрать…

Хаджар уже внутренне возликовал, но Дерек вовремя поймал себя за язык. Ну, а в том, что Император Драконов направил Дерека по стопам Хаджара не было ничего удивительного.

В конечном счете, у таких личностей, каковой являлся его далекий предок, был свой собственный взгляд на мир.

— Хорошая попытка, Дархан, — гогоча на манер гиены, Дерек обходил Хаджар по полукругу, указывая на него при этом одним из своих клинков. Странной формы, они отличались от тех, что держала четырехрукая «змее-русалка» только тем, что имели две режущие кромки. — Но ты не узнаешь от меня, ради чего вместо того, чтобы исполнить свое предназначение и изничтожить Дарнасскую погонь, я отправился в эти джунгли.

— Увы, — пожал плечами Хаджар. — а я так надеялся.

— Я тоже надеялся, Хаджар, — Дерек остановился. В его глазах, одновременно с ожившим сознанием, появилась еще и глубокая грусть. — Надеялся, что обрел друга. Надеялся, что позову его на свадьбу. Надеялся, что когда-нибудь он посетит меня с детьми и расскажет им о наших совместных подвигах.

Призраки тьмы не были способны даже оцарапать души Хаджара. Не были способны этого сделать и слова Дерека. Лишь легкий укол осознания того, что не все решения, которые принимал в своей жизни Хаджар, были правильными.

Он ошибался.

Он ошибся и когда подарил Дереку ложный повод жить.

— Знаешь, когда ко мне пришел тот монах, я был слаб и разбит. Я не хотел ничего делать. Мой путь развития постепенно осыпался. Я деградировал и распад моей души был лишь вопросом времени, — Дерек, убрав клинки в заплечные ножны, сложил себе из ошметков зомби удобный стул. Что-то с его головой было явно не так… — Или ты действительно думаешь, что смог меня обмануть? Нет, то, что ты не виноват в смертях моих соотечественниц, я понял еще когда спустился с той проклятой горы. Но затем пришло осознание другого, Хаджар — ты нас использовал. Использовал нашу доброту, наше желание и стремление к силе. Повесил перед нами морковку и погнал на убой. А мы пошли, будто завороженные кролики.

Хаджар понял, что в очередной раз ошибся. Однажды сам Император Морган доказал ему, что он не был самым умным в этом мире. А теперь уже Дерек показал, что и другие люди могут быть не глупыми.

— Дарнасский ублюдок, который использовал нас, Ласканцев! — поднявшись так резко, что трупы зомби разлетелись в разные стороны, Дерек принялся расхаживать и расписывать их в разные стороны. — Но монах открыл мне глаза на правду. Он показал мне истинный путь. Поведал судьбу Дарнаса. Объяснил, что ты пришел на наши земли, не чтобы освободить орков от Да’Кхасси, а чтобы открыть путь вашим кораблям! На мою родину! Хотел уничтожить мою страну, да, Дархан?! Так я утоплю твою! Я вырежу каждого Дарнасского ублюдка! Я выпотрошу каждую Дарнасскую потаскуху! Я младенцами набью животы наших охотничьих псов! А костьми стариков вымощу торговый тракт от Великого Ласкана в пустоши рабов, которыми сделаю тех, кому посчастливится выжить! Я уничтожу все ваше наследие! Каждый клочок земли, который носит знамя Дарнасской помойки!

Дерек, с крика перешел на визг. Слюни разлетались из его рта в разные стороны. В глазах пылало горячее, яркое безумие.

— Нет, мой неслучившийся друг, — покачал головой Хаджар. В его руках тьмой засиял Черный Клинок. На нем уже виднелись два синих узора. Иероглиф на неизвестном никому языке и птице Кецаль, воспаряющие к небу. — Ты не сможешь этого сделать, ибо уже будешь мертв.

И, превращаясь в черного дракона, Хаджар заскользил по кровяному озеру к своему противнику.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 893**

— НУ ДАВАЙ! — взревел Дерек. — ИДИ СЮДА, ДАРНАССКАЯ ШВАЛЬ!

Энергия вокруг него вспыхнула темно-золотым ореолом. Алый плащ и белые волосы поднялись вертикально вверх. Медленно Дерек обнажал клинки и с каждым дюймом стали, покидавшей ножны, вокруг раскрывалось Истинное Королевство Парного Меча.

Хаджар мгновенно ощутил себя стоящим перед целым войском. Вот только если прежде, в случае с Оруном или Морганом, это войско было целиком и полностью направлено против него одного, то теперь дела обстояли иначе.

Гробница создавала собственное, для каждого адепта, давление. И, чем сильнее был вошедший, тем сложнее и труднее ему давалась борьба с этой тяжестью.

А Дерек был силен. Видят Вечерние Звезды, он стоял на пике пути развития Семи Империй. Вряд ли на все Империи нашлось бы хоть с десяток адептов, которые могли бы одолеть его в честном бою. И, соотвественно, та сила, с которой на него влияла гробница Хозяина Небес, была несопоставима с той, с которой боролся Хаджар.

Так что, при прочих равных, на данный момент Хаджар и Дерек обладали сопоставимым количеством энергии. Единственной разницей между ними оставались мистерии меча, которыми они обладали и техники, которыми владели.

Истинное Королевство, в отличии от трех нижних ступеней, не имело границ влияния и единственное, что его ограничивало — личная сила владеющего. И на данный момент этой самой силы у Дерека почти не оставалось. Все уходило на борьбу с гробницей.

Хаджар высвободил и свое Графство. На фоне Истинного Королевства оно выглядело жалким и никчемным, но с основной задачей справлялось –превращалось бескрайнюю пропасть, лежащую между двумя мечниками, в огромное ущелье.

Но Хаджар привык биться с теми, кто стоял на голову выше его самого. Более того — за всю жизнь он лишь немногим более десятка раз сталкивался с противниками, которые были слабее, чем он.

— Первый Удар: Летящий Клинок!

Следом за мечом Хаджара, вцепившись когтями и клыками в меч, полетел плотный, черный дракон. Взмах меча Хаджара создал эхо, которое полностью осушило под его ногами площадь в десять метров.

Тонны крови разлетелись в разные стороны и сформировали сферу, в которую заточили двух сражающихся.

— Новая техника, да, Хаджар? — в глазах Великого Героя Ласкана больше не было ни тени разума. Только чистые ярость и жажда крови. — У меня есть, чем ответить тебе на это! Свиток Бога Войны: Отчаянье!

Дерек скрестил клинки над головой. Каждое лезвие вспыхнуло тем же темно-золотым сиянием. Два луча, внутри которых кричали в предсмертной агонии лица умирающих воинов, скрытых под шлемами самых разных форм и сплавов.

Подпитанная истинным королевством, техника обладала мощью и скоростью, находящимися за пределами Императорского уровня.

В прямом столкновение с ударом Хаджара, она превратила бы дракона в пыль, а Черный Клинок развеяла по ветру. Именно поэтому, за долю мгновении до того, как два рубящих удара Дерека обрушились на его оружие, Хаджар резко замер.

Перехватывая клинок обратным хватом, он использовал инерцию своего рывка. Туманный дракон, вившийся следом за его телом, прошел сквозь его тело. Сила и скорость, сливаясь воедино, сосредоточились в левом плече Хаджара, которым он, как тараном, вкрутился между двумя мечами Дерека.

Движение было настолько же опасным, насколько грациозным и свирепым.

Будто зверь, Хаджар прыгнул прямо в распахнувшиеся объятья смерти. Тараном влетев в грудь Дереку, он сбил его темп. Вливая всю силу в солнечное сплетение противника, используя землю как опору, Хаджар превратился в гору, на которую натолкнулся поток света.

Часть, в виде рук и мечей Дерека, смогли обогнуть за гору, но большая столкнулась с непреодолимой преградой. Дерека оттолкнуло назад. Он сделал всего один полу-шаг в обратно направлении, но выигранного времени оказалось достаточно, что бы Хаджар, разворачивая корпус, нанес стремительный секущий удар.

Черный Клинок, вспыхнув энергией и мистериями, вместе с драконом первой стойки техники «Меча Четырех Ударов» обрушился прямо на шею Дереку.

Промедли тот хотя бы на мгновение, то лишился бы головы. Но, все же, он был Великим Героем Ласкана — пешкой Бога Войны.

Качнув левым мечом, он, едва не ломая собственный локтевой сустав, выкрутил руку и успел отразить удар собственным клинком.

Черный дракон врезался в темно-золотой луч. В его плоть вгрызлись сотни изменчивых ликов кричащих в предсмертном удушье воинов. Взрыв силы, прозвучавший после их краткой схватки, отбросил противников в разные стороны.

Но если Хаджар был к этому готов, то Дерек — нет.

Обоерукого мечника отбросило на несколько шагов назад, а Хаджар, в момент взрыва, создал волей не один, а сразу два вакуумных разреза.

Один чуть выше своих лопаток, а второй позади Дерека.

В итоге, когда их разбросало, то Дерек на еще одно мгновение оказался обездвижен. С одной стороны на него давила сила взрыва, а с другой тянул за собой вакуум.

Хаджар же, так же ведомый двумя силами, но направленными по одному пути, взмыл в воздух. Как и в случае с недавней «змее-русалкой» он оказался прямо над головой противника

— Второй Удар: Обнаженный Меч!

Поток черного света со множеством ударов-драконов, обрушился прямо на Дерека. Тот, что-то неразборчиво крича, поднял над головой правый клинок. На этот раз все оказалось наоборот.

Теперь уже гора света заслонила собой поток тьмы. Пол вокруг Дерека превратился в высеченный, глубиной на целый метр, овал. Сам же он остался стоять на островке спокойствия, вот только уже не на одном его клинке не пылало золотого сияния.

Хаджар же, только этого и ждавший, как и планировал — приземлился в вырубленный им же овраг. Оказавшись на уровне коленей Дерека, он перехватил меч и, продолжая незаконченное движение, произнес:

— Третий Удар: Вернувшийся Меч!

И нанес мощный, рубящий удар. Но направил он его не на Дерека и даже не на пространство рядом с ним, а прямо в центр столпа, на котором стоял Великий Герой.

Черный разрез, внутри которого показался чей-то голодный, хищный глаз, рассек камень, а затем выстрелил мощным, яростным торнадо.

Хаджар, вновь оборачиваясь черным драконом, сделал обратное сальто и двумя скользящими движениями переместился к противоположной стене.

В центре зала бушевал вихрь черной энергии и мистерий меча. Он крушил камни, затягивал внутрь себя потоки крови, становясь при этом багровым.

Хаджар же, отряхнув меч, принял защитную стойку. Вокруг него тут же сплел кокон свившийся, прозрачный драконий хвост.

В этих, казалось бы, простых движениях, он использовал десятки из тех миниатюрных, но таких весомых секретов и трюков, которые ему открыл Учитель Орун.

Все же, битва на таких уровнях, не была простым обменов энергиями и техниками. Нет, это все еще было фехтование. Только куда более сложное, чем в самых смелых мечтах мог вообразить себе простой смертный и…

— ДОСТАТОЧНО! — из центра вихря прозвучал рев Дерека.

Столп темно-золотого света в клочья разорвал технику первого из Дарханов. Все же, Хаджар пока не мог высвободить и четверти от её истинной мощи.

Того, что некогда хватило Эрхарду, чтобы завоевать Сто Королевств, в современном мире не хватало, даже чтобы одолеть одного противника.

Окруженный жгущим ореолом силы, Дерек, на чьем теле не появилось ни единой царапины, тяжело дышал. Его глаза буквально светились ненавистью.

— ДАРНАССКИЙ УБЛЮДОК! СВИТОК БОГА ВОЙНЫ: АРМИЯ!

Хаджар приготовился к столкновению. Он направил всю энергию и мистерию в защиту. Позади него, выстреливая из-под ступней, закрутилось огромное облако черного тумана, внутри которого кружился дракон.

Хаджар был готов в любой момент сорваться в самом из скоростных своих рывков.

Дерек же сделал всего один шаг.

А затем весь зал заполнили его мерцающие остаточные изображения. Их было так много, что показалось, будто перед Хаджаром действительно стоит целая армия.

Меньше, чем через удар сердца, ему в спину вонзилась два горячих, стальных клыка.

Хаджар упал на пол.

Дерек, отряхивая с мечей кровь поверженного противника, смотрел тому в глаза.

— Это было неплохо, Хаджар, — Дерек слегка посмеивался. Полный безумия и ненависти. — Хотя я, если честно, ожидал большего.

— Как…

— Я хочу чтобы умирая, ты знал, — Дерек опустился на корточки. Позади него, в недавно монолитной стене, появился проход открывший вид на винтовую лестницу. — на что обрекашь свой народ. Ты слышал когда-нибудь о мировом равновесии? Вижу — слышал. Так вот. Ящерица, здесь подохшая, умудрилась отыскать за свою жизнь книгу Бессмертных. Кто это такие — не буду тебе рассказывать. Так вот, в ней заключена магия мертвых. Знания сильные, но бесполезные. Бесполезные, если их не подкрепить тем, в чем есть сосредоточие жизни.

— Древо Жизни, — прохрипел, булькая кровью, Хаджар.

— Именно оно, — засмеялся Дерек. — Объединив книгу Бессмертных и ветвь Древа Жизни, я превращу Дарнас в Империю Мертвецов!

— И кто из нас двоих трус и ублюдок?

Дерек обернулся, но было уже поздно.

Хаджар стоял в проходе. В его руках светилась алым светом склянка, с лежащими внутри разноцветными ядрами монстров и, даже, демона.

— Что…

Дерек посмотрел на тело, лежащие под ним.

— Гру-а-а-ар, — прорычал пронзенный зомби, с которого постепенно спадала тень.

— Есть у меня друг, — широко улыбнулся Хаджар. — и есть у него трюк, который мне посчастливилось выучить. И, может ты и Великий Герой, но опыта еще мало. Учись у лучших.

Хаджар бросил перед собой склянку.

— ДАРХАН! — взревел Дерек и бросился вперед, но было поздно.

Прозвучал взрыв и потолок, ведущий на лестницу, обрушился.

Хаджар, понимая, что преграда надолго Дерека не остановит, бросился вверх по лестнице.

Теперь он знал, что искали Ласканцы в гробнице.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 894**

— Проклятье, — Хаджар прижался спиной к стене.

Он тяжело дышал, а сердце стучало только быстрей. Забавное свойство организма — стоит получить ранение и сердце начинает колотиться так, будто пытается выпрыгнуть из груди. И эти только ускоряет потеряю крови. Будто организм пытается убить сам себя.

Достав из пространственного кольца несколько алхимических пилюль, Хаджар забросил их в рот. По телу будто раскаленный метал растекся.

Хаджар чувствовал, как бугрятся и затягиваются края резанной раны. Он, все же, оказался недостаточно быстр, чтобы подменить себя на зомби и при этом избежать удара Дерека.

Да, по нему пришлась лишь десятая часть от силы техники, но и этого было достаточно, чтобы повредить несколько энергетических каналов.

Так что тело Хаджара алхимия залечила, но вот внутренние повреждения –совсем другое дело.

— И какой только идиот согласиться…

Впрочем, Хаджар не договорил. Так же, как Дерек согласился принять, по сути, рабскую метку Бога Войны, так же и сам Хаджар когда-то давно, уже больше десятилетия назад, принял метку Духа Меча.

У каждого из них были на то свои мотивы.

Поднявшись по винтовой лестнице, ногами ощущая вибрации в камнях — Дерек старательно пытался пробиться сквозь завал. И, учитывая силу Великого Героя, вряд ли тот сдержит последнего дольше, чем на четверть часа.

Небольшая фора, но даже этому Хаджар был рад. К тому же он теперь знал, что именно искали в Дарнасе Дерек с Танигедом. И, кто бы не надоумил их на подобные изыскания, ни к чему хорошему магия мертвых не приведет. Не даром же её запретили, а все упоминания стерли в вехах истории.

— Что еще за демоновщина…

Поднявшись по лестнице, Хаджар оказался в тесном помещении. Тускло освещенное редкими факелами, оно имело идеально ровную форму круга, а вместо стен, через каждые несколько метров имелся дверной проем. Всего таких проходов оказалось ровно шесть.

Хаджар, используя те крупицы Взора, на которые был способен из-за давления гробницы, внимательно оглядел каждый из них.

Он понятия не имел что внутри. Несмотря на освещенность коридоров, они, каким-то образом, блокировали его восприятие. Единственное, что Хаджар мог сказать с уверенность — они вели в абсолютно разных направлениях и у него не было ни единого шанса исследовать их все.

— Надеюсь хоть в этот раз мне повезет, — проворчал Хаджар и уже было сделал шаг вперед, как перед внутренним взором пролетело воспоминание недавнего прошлого.

В подворотне Даанатана он встретил Хельмера, Повелителя Ночных Кошмаров и Фрею, Посланницу Богов. Последняя, чтобы сохранить равновесие, подарила ему бесполезное знание, после чего расщедрилась на три подсказки.

Первая из них — ищи радугу.

Хаджар, скорее всего, даже внимания бы не обратил, если не слова феи. Но тот коридор, в который он собирался зайти, имел на пороге заросшую мхом, выбивавшуюся из общей картины плитку. На ней был изображен символ, который сознание Хаджара сразу перевело, как «гром».

— Не может быть…

Шагнув обратно, Хаджар выбрал следующий коридор. Там, под лианой, пробившей кладку, так же обнаружилась подобная плитка. Только уже с совершенно иным символом. А именно: «облако».

Громовое Облако… Ловушка для того, кто хоть немного знал историю Императора Драконов. А теперь, благодаря Драконьему-Мастеру её знал и Хаджар.

В следующих коридорах так же имелись плитки с изображением, но ни на одной из них не было ничего, связанного с радугой.

— Радуга… радуга… — задумался Хаджар.

Вряд ли Фрея, в своей подсказке, имела ввиду нечто столь буквальное. Ведь она хотела восстановить равновесие, а подсказка такого рода его скорее бы загубила, нежели подержала. Следовательно она говорила иносказательно.

Радуга… радуга появляется над головой.

Хаджар поднял голову на верх, но кроме купола, из которого вилось несколько лиан, ничего больше в зале не увидел.

Нет, облака и все, что с ними связано, они тоже над головой. Так что вряд ли это было как…

— Идиот, — Хаджар хлопнул себя по лбу. — Это для человека радуга над головой, а для дракона и феи…

Хаджар посмотрел себе под ноги. В центре зала, кроме отверстия в которое уходила лестница, он больше ничего не обнаружил. А учитывая с какой интенсивностью в ногах раздавалась тряска, Дерека завал остановит еще не дольше, чем на пять минут.

— Думай… думай… — шептал Хаджар, расхаживая вокруг лестницы.

Радуга… Фрея действительно дала подсказку, а не ответ на вопрос. Значит, чтобы отыскать этот самый ответ, нужно было сперва правильно сформулировать вопрос.

А вопрос заключался в том…

— Проклятье!

Хаджар обнажил черный клинок, затем подбежал к плите «облако» и с силой вбил в неё меч. На удивления, несмотря на то, какой твердостью обладали камни гробницы, Черный Клинок вошел будто в масло.

Затем, тоже самое, Хаджар проделал с плитой «буря», а затем и с «дождем». После того, как Черный Клинок пронзил последнюю из плит, Хаджар замер в томительном ожидании.

Сперва ничего не происходило, а затем зал дрогнул и пришел в движение. Купол, казавшийся монолитной конструкцией, закрутился вокруг своей оси. Бутылочной крышкой он поворачивался против часовой стрелки. С хлопками рвались могучие лианы, и, параллельно с этим, коридоры вокруг начало заливать водой.

Недавние пороги, через которые перешагивал Хаджар, поднимались монолитными плитами. Они закрывали ревущие потоки воды, затапливавшие коридоры.

Затем те дрогнули и поползли вниз. Одновременно с этим, отрезая приглушенный, затихающий крик:

— Дархан! — создавались иллюзия, что площадка, на которой стоял Хаджар, поднималась вверх.

На деле же это коридоры, под тяжестью воды, постепенно пропадали где-то внизу, а сама площадка оставалась неподвижной.

— Высокое Небо, — в восхищении выдохнул Хаджар.

Спустя несколько десятков секунд, он уже стоял на вершине стеллы, вокруг которой волнами песчаных барханов переливались самые разнообразные сокровища.

Холмы монет самых разных форм и металлов пересекались реками из сундуков с драгоценными камнями и инкрустированными ими украшениями. Порой, высокими деревьями, поднимались стеллажи с разнообразными свитками, табличками и даже книгами.

Но, что привлекало внимание больше всего, это стоящий в центре помещения каменный монумент. В него, прямо в вершину, был вонзен тяжелый двуручный меч.

Длиной не меньше двух метров, а шириной лезвия в две мужских ладони.

Сколько могла весить подобная конструкция и из какого материала она была создана, Хаджар не знал. Но он чувствовал ауру этого артефакта. И, видит Высокое Небо, тот был даже не Божественной, а более высокой стадии.

До этого момента Хаджар, после рассказов Тени Бессмертного Мечника, предполагал, что в их стране существовали и более высокие стадии артефактов, но увидеть собственными глазами…

— А ну-ка… — Хаджар вытащил из груды монет явно декоративный, тяжелый круглый щит. Сделанный из Выжженного Золота, он мог бы стоить примерно столько, сколько за год зарабатывали лучшие торговые компании Даанатана, но Хадажру было плевать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 895**

Оказавшись рядом с монументом, Хаджар потянулся было к клинку, но тут же получил мощнейший ментальный удар. Схватившись за голову, он рухнул на колени и открыл рот в беззвучном крике.

Будто что-то изнутри разрывало его разум и голову, искривляло душу и коверкало энергетические каналы. И не будь они укреплены техникой Черного Генерала, то мгновенно порвались бы на сотни жгутов.

— «Как смеешь ты, смертный, прикасаться ко мне?!» — прогремело в голове Хаджара.

Яблоко на навершии рукояти тяжелого клинка вспыхнуло ярче закатного, багрового солнца. Свет, выделяемый странным кристаллом, вдруг сформировался в силуэт могучего воина. Ростом под все три метра, шириной плеч в два Гэлхада, он сверлил взглядом Хаджара.

— «Кто ты такой, смертный, что смеешь нарушать мой вечный покой?!» — вновь прогремело в голове Хаджара.

— По… по…

— «Что ты там мямлишь, червь?!»

— Потише, — прошептал Хаджар.

— «Хм?» — воин, одетый в простые, поношенные одежды, не скрывавшие, а лишь подчеркивавшие его могучую конституцию., слегка изогнул правую бровь. — «Ты слабее, чем твой предок, пришедший сюда по своей глупости и жажде власти. Но ты мне, чем-то, напоминаешь моего старого врага… Так что пока живи».

Давление в черепной коробке Хаджара ослабло. Он, с жадностью хватая ртом воздух, закинул в рот еще несколько заживляющих пилюль.

От инсульта его отделяла считанные мгновения, но этого хватило, чтобы лекарство — предпоследняя его порция, успело залечить лопнувшие кровяные и энергетические сосуды.

Вздохнув с облегчением, Хаджар прислонился спиной к холодному монументу и краем шарфа Зова вытер кровь с лица.

— Кто… нет, что ты такое? — спросил Хаджар.

Всем своя он чувствовал, что именно это испытания, а не ловушки, тьма души, толпы зомби, которых Император Драконов именовал «реками крови». Да даже тот же самый Дерек не был такой уж существенной преградой.

— «Я — душа этого клинка, иными словами — я и есть Клинок Мертвой Души» –слова создания были преисполнены гордости и надменности. — «Однажды я принадлежал рукам величайшего из воинов в этом мире. Но после того, как пес Бога Войны поверг меня, он оставил меня здесь — в моей вечной темнице».

Хаджар прокашлялся.

И почему он уже не удивлялся, что вся его жизнь была брожению по следу их хлебных крошек, оставленных первым из Дарханов.

— «Твой предок, найдя меня в своих странствиях, решил познать тайны моего владельца и создателя» — продолжал дух клинка. Видимо, от человеческого у него остался только внешний облик, потому как Хаджар не знал того доброжелателя, кто сам бы выложил всю свою подноготную первому встречному. — «Он не смог пройти все мои испытания и стать моим новым владельцем.»

— Император Драконов не смог? — Хаджар, вспоминая свои актерские навыки, постарался максимально достоверно изобразить удивление.

— «Император?» — воин засмеялся. — «Тогда он был лишь мальчишкой, ищущим способ противостоять врагу и сберечь родину. Достойные мотивы, но не делающие его императором.»

— Можно задать вопрос, о великий дух меча?

— «Великий дух?! А мне нравится твоя лесть, мальчишка. Задавай свой вопрос!»

— Ты, случайно, не хранишь никакой книги с магией мертвых?

— «Магия мертвых?!» — воин засмеялся. — «Книга?! Разве ты не слышал меня, потомок дракона, я — Клинок Мертвой Души! То, что ты называешь Книгой, лишь крошечная крупица моих знаний, который я передавал тем, кого считал достойным. И за все эпохи, что я заперт здесь, их получали лишь трое –странствующий волшебник, твой предок и маленькая девочка, воспоминания которой я изменил так, чтобы она не вспомнила обо мне.»

Хаджар еще раз посмотрел на духа. Представить то, что именно он был той самой «книгой» о которой говорил Дерек было не так уж и сложно. Аура, которой веяло от титанического меча, буквально насквозь пропиталась энергией мертвых.

Жуткой гнилью и затхлым смрадом. И еще мокрыми воронами, но эту исключительно воображение самого Хад…

— ХАДЖАР! — в центре сокровищницы, там где находился столп с платформой, раздался взрыв темно-золотой энергии.

Камни мелким щебнем разлетелись по всему залу. Острыми клыками они вонзались в стены и рассекали барханы монет.

Дерек, тяжело дыша, с двумя обнаженными клинками, весь в каменной пыли, стоял на развалинах «башни».

— «Раб Дергера? Это становиться интересным!» — дух вытянул перед собой ладонь сжав её так, будто держал кого-то за горло.

— Да когда же он успокоиться-то, — едва слышно прошептал Хаджар.

Дерек, уже было оттолкнувшийся и размазавшийся золотым пятном, вдруг замер прямо в воздухе. Он схватился за горло так, будто его держала чья-то невидимая рука. Задыхаясь, машинально убирая клинки в пространственный артефакт, он пытался ослабить хватку.

Даже учитывая давление гробницы, построенной, как и большинство таких сооружений на чужом «мест силы», Дерек оставался Великим Героем. Безымянным, которому было подвластно Истинное Королевство Парного Клинка.

А с другой стороны дух был всего-лишь артефактом. По сути — простым созданием рук кузнеца-артефактора. Не более того. Но при этом, без наличия хозяина, одной лишь своей искусственной волей он смог взять под полный контроль Безымянного.

Хаджар, слыша рассказы Тени Бессмертного, считал их, долгие годы, преувеличением. Таким тактическим ходом, чтобы воодушевить простого смертного и придать ему мотивации.

А оказывается, артефакты, способные самовольно уничтожить Императора Дарнаса, действительно существовали.

И, возникает другой вопрос, какой мощью должен обладать владеющий подобным «сокровищем» мечник.

— «Не стоит шуметь в моей тюрьме, маленький раб» — с этими словами дух согнул руку в локте. Дерека дернуло через весь зал, притянуло к самому лицу духа Клинка Мертвой Души, а затем впечатало в монумент. Зубы и кровь полетели в разные стороны. — «Тебе стоит поучиться манерам у своего соплеменника».

Дерека швырнули прямо к ногам Хаджара. На шее ходячего мертвеца, из которого буквально на глазах вытекали жизненные силы, появились очертания чужой ладони. Жуткие, черные синяки. И это на теле, чья крепость достигла уровня Небесного артефакта…

— Он… мне… не… соплеменник, — прокряхтел, поднимаясь, Дерек.

Как бы безумен он не был, ему хватило ума не провоцировать создание и красного света и не обнажать своих клинков.

Тяжело дыша, швыряя в рот такие же пилюли, как и Хаджар, только в большем количестве, он сел рядом. Так они, заклятые враги и не состоявшиеся друзья, и сидели плечом к плечу и пытались осознать реальность.

— «Вы оба люди. Оба смертны. И при этом не соплеменники?»

— Лев, не родственник шакалу, — сплюнул Дерек.

— «Лев и шакал — звери разного племени. Люди — нет».

— Смотри-ка, — криво улыбнулся Хаджар. — Тебя переспорила душа артефакта… Вместо того, чтобы шашками махать, лучше бы за книги взялся.

— Рот свой закрой, Дарнасская падаль.

— «Замолчите оба!» — о голоса духа по сокровищнице прокатилась волна энергии. Она мгновенно изменила местный пейзаж. Золотое море пришло в движение, а когда улеглось, то картина была уже совсем иной.

Одни предметы скрылись под монетами, чтобы дать увидеть свет другим.

Была у драконов такая неприятная черта — грести себе под брюхо все «блестящее», до чего только могли дотянуться.

— «А теперь скажите, ради чего вы пришли сюда?»

— За магией мертвых, — хором ответили они.

Дух улыбнулся. И, видят Вечерние Звезды, Хаджар бы предпочел никогда в жизни не видеть подобной улыбки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 896**

— «Вам предстоит…»

— А можно как-то без этого обойтись? — перебивая духа, устало протянул Хаджар.

— «В к-к-каком смысле — без этого?» — кажется, древнее сознание артефакта (как бы странно и глупо это ни звучало) оказалось полностью сбито с толку.

— Просто тут то одно испытание, то другое, то третье, — начала перечислять Хаджар. — я чувствую себя не путешественником, а каким-то испытателем. Скоро уже алхимия на мне тестировать будут.

— У меня есть пара предложений, — Дерек, так же прикрывший глаза и опершийся затылком о холодный камень монумента. — но почему-то ничего кроме яда, на ум не приходит.

— Просто потому что у тебя нет ума.

— И это самое обидное, что ты смог придумать, Дархан? Я в тебе разочарован.

— Получается, ты был мною очарован? Прости, что испортил твои влажные мечты.

Они оба даже не смотрели друга на друга. Сидели с закрытыми глазами и пытались отдышаться. Каждый испытывал какую-то иррациональную легкость.

Спокойствие.

Вызванное осознанием того, что мир, вокруг них, был необъятно большим, а сами они лишь краткие вспышки на бесконечном восхождении к вершине силы.

— Почему влажные? — спустя некоторое время, спросил Дерек.

— А я думал она с тобой девственность потеряла, — Хаджару не требовалось называть имен, чтобы его собеседник понял, о чем и о ком идет речь.

— Это не твоего ума дело, Дарнасская погонь! — Великий Герой Ласкана открыл глаза, в которых вновь сияло безумие. — Почтенный Дух, покончим с твоим испытанием, чтобы я мог уничтожить этого мерзкого ублюдка!

Хаджар только еще раз разочарованно вздохнул. Странно, но в данный момент ему сложно было испытывать к Дереку что-то, кроме жалости. Может, тогда еще — юноша, так и не узнал, что не встретил взаимной любви?

Несчастный плевок прошлого, летящий на встречу собственной гибели и стремящийся, покуда не исчез в бездне, уничтожить все, чего он коснется.

Когда-то таким, если подумать, был и сам Хаджар…

— «Тогда начнем!»

\* \* \*

Хаджар стоял над колыбельной. Он держал в руках хорошо наточенный кинжал. В нем отражалась полная луна, светящая за окном богатых покоев, в которых он стоял.

Развернув оружие убийц, Хаджар увидел и самого себя. Завернутого в черные, полностью скрывающие лицо и фигуру, одежды.

Он обернулся.

Позади лежала, еще дергаясь в предсмертных конвульсиях, стереотипная, полноватая женщина с добрым лицом и некогда теплыми, а сейчас уже почти полностью стеклянными глазами.

Хаджар знал, что где-то там, за высокими, обитыми янтарем и жемчугом, створками покоев, лежит перерезанная этим же клинком стража.

С лезвия кинжала еще капали густые, багряные капли крови.

— Аа-а-а, — прозвучал высокий, протяжный плач, постепенно переходящий в надоедливый писк.

Перед Хаджаром, прямо под его кинжалом, находилась резная колыбельная. В ней лежал младенец.

Хаджар никогда не любил младенцов. И не просто не любил, а чувствовал себя в их присутствии грязным. Постоянно хотелось отойти и ополоснуть лицо и руки. Психологи на земле даже сочли его из-за этого социопатом.

Может в чем-то они были и правы.

Младенец плакал. Дергал своими мелкими культями, заменявшими ему ноги и руки. Непропорционально большая голова скорчилась в гримасе недовольства. По пухлым щекам катились слезы.

— Он станет Императором Ласкана, — из тьмы вышла фигура духа Клинка Мертвой Души. — Тем, кто поведет за собой армии в новой войне.

— Это война станет последней, — Хаджар смотрел в темные, почти черные глаза ребенка.

Тот перестал плакать и теперь смотрел прямо в глаза пришедшему за его душой убийце. Казалось, что это крошечное сознание, мало чем отличающееся от животного или растения, все понимает.

Жуткое чувство.

— Если ты так думаешь, смертный, то ты глуп. Война не может быть последней. Все в этом, да и в любом другом мире, создано, чтобы сражаться за жизнь. Сама жизнь — лишь бесконечная борьба с никогда не проигрывающей смертью.

Хаджар посмотрел на духа. Тот выглядел все так же — как высокий, плечистый, покрытый шрамами воин. И говорил он так, что можно было ошибиться и принять его за человека, но это было не так.

— Ты лишь меч, — Хаджар опустил кинжал. — ты создан для битвы и смерти. В твоем подобии жизни больше нет ничего.

— Может быть, смертный, — пожал плечами Дух. — но я честен с собой в знании, что я несу лишь смерть.А теперь спроси у себя — что несешь этому миру ты сам?

Хаджар вдруг понял, что по его рукам что-то стекает. Он поднял их к лицу и едва не отшатнулся. Они были по локоть в крови.

— Видишь, — Дух шагнул вперед. — может ты и рожден человеком, но мало чем отличаешься от меня.

Хаджар еще раз посмотрел на младенца.

Это было так просто.

Так легко.

Поднять кинжал и опустить в мягкую, податливую плоть смертного младенца. От Рыцаря Духа не требовалось даже этого дурацкого клинка. Достаточно было пожелать и из мира исчезла бы не только физическая оболочка будущего Ласканского завоевателя, но и его душа.

Полное и бесповоротное уничтожение будущей угрозы его родины. Того, кто унесет за собой миллионы жизней Дарнассцев. Кто посеет на родной земле Хаджара семена печали и скорби, которые дадут лишь всходы боли и ненависти.

Кровь и слезы — синонимы мечу и войне.

Хаджар видел все это своими собственными глазами.

Не раз и не два.

И именно поэтому его руки и были по локоть в крови. Именно поэтому среди этой крови была и та, что принадлежала младенцам. И именно поэтому он швырнул кинжал под ноги Духу.

— Ты знал заранее мой ответ, создание, — процедил Хаджар.

— Знал, — не стал отрицать Клинок Мертвой Души. — Твоя душа жива, потомок убийцы моего владельца. А мертвыми может управлять лишь тот, чья душа так же мертва, как и у них самих.

— Тогда зачем?

\* \* \*

Хаджар стоял в том же самом зале, с которого и начался его путь поиска усыпальницы. Перед ним возвышалась фигура мужчины в дорогих одеждах, с рогами, пронзающими черными волосы и лишь одним глазом.

— Я не нашел твоей усыпальницы, достопочтенный предок, — поклонился Хаджар. — и не смог забрать магию мертвецов. Мой соперник меня обогнал.

Император Драконов подошел к Хаджару вплотную. Тот ожидал всего, чего угодно, но только не тех крепких объятий, в которые его заключила Тень последнего воина племени Громового Облака.

— Еще пройдет много времени, мой потомок, — Император шептал ему прямо в ухо. — перед тем, как ты поймешь, в чем истинная суть твоего пути развития и, одолев Время, обретешь Бессмертие. И, может, даже, этого не наступит никогда. Но покуда твоя душа и вера так же крепки, как были они сегодня –я спокоен за будущее Громового Облака.

— Но…

— Император Драконов, — Тень схватила Хаджара за плечи и с силой их сдавила. — Это не тот, кто убивает младенца в его же колыбельной. Это тот, кто в одиночку выходит перед ордой самых свирепых врагов. Тот, чей мей не дрогнет, чей шаг не замедлиться, чья душа ослабеет, даже если перед ним выступит войско богов! Убив младенца, ты докажешь, что воля твоя сильна. И правитель с крепкой волей построит действительно могущественную Империю. Но она простоит лишь до тех пор, пока жив правитель. И лишь тот, кто строит свою Империю на вере, построит её такой, что она просит сотню эпох после его ухода к Высокому Небу.

— На вере… во что?

Единственный глаз Императора Драконов заглянул Хаджару прямо в душу.

— Это каждый определяет для себя сам, — ответил, наконец, он. — Ты не был рожден, чтобы править моей Империей, маленький смертный. Но твоя судьба связана с ней крепче, чем чья-либо. Сегодня ты доказал мне, что в тебе спят сила Бури и мудрость Неба. Поэтому я тебе помогу.

Император Драконов, внезапно, отломал свой правый рог и перед тем, как Хаджар успел опомниться, вонзил его прямо тому в сердце.

Шокированный Хаджар смотрел на то, как белесая тень втягивается ему в сердце.

— Мой тебе урок, славный потомок — истинная сила не берется, не завоевывается, не получается и не заслуживается. Она лишь рождается изнутри нас самих. А теперь — ступай. Когда придет для тебя время идти среди звезд, мы встретимся еще раз.

Хаджар почувствовал, как что-то тянет его внутрь тьмы.

— Но я не нашел твоей усыпальницы! — прокричал он исчезающей перед собой Тени.

— Ты еще не понял, славный потомок? Вот уже несколько дней, как ты ходишь по лесу, выросшему на моей могиле.

\* \* \*

— А вот и наш командир.

Хаджар оказался плечом к плечу с Карейном и Галахэдом.

Они стояли неподалеку от озера, внутрь которого погружалась разрушающаяся древняя гробница.

— Что за…

Вокруг отряда, взявшего в кольцо лежащую на траве бес сознания Анетт, сгрудились сотни и тысячи воинственно настроенных чернокожих.

— Да что такое?! — зарычал Хаджар. — Где я? Где мы? Что произошло? И, самое важное, куда подевался Дерек?!

— Об этом позже, мой друг, –прошептал Эйнен. — Сейчас у нас есть проблемы поважнее.

Хаджар посмотрел на чернокожих. С палицами, копьями, рогатинами и прочим оружием, они были разкурашены боевыми символами и знаками. Вокруг некоторых кружились потоки магии волшебных слов.

— Тулеп’Харус, — прошептала Анетт. — они узнали о смерти сына…

— Ты права, без племенная отрыжка Туганс! — выкрикнули откуда-то изнутри круга чернокожих. — И мы пришли за тобой.

Одновременно с этим что-то перелетело через ряды воинов Тулеп’Харус.

Анетт закричала.

На Хаджара смотрели два, покрытых мертвенной пеленой, глаза.

Отсеченная голова Иблима, Прокладывающего Путь племени Шук’Арка, покатилась к его ногам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 897**

Отрядом против нескольких тысяч воинов племени Тулеп’Харус — у них не должно было быть ни единого шанса, но Хаджар так не думал. Он достаточно времени провел среди чернокожих, чтобы понять в чем сильные и слабые стороны их искусства.

— Не позволяйте им использовать магию! — закричал, уже размазываясь черным драконом, Хаджар. — Они используют магию слов! Пока слова не произнесены, они не опаснее смертных!

— Принято! — закричали с разных сторон.

— Рекка, Анис и Акена — защищайте Анетт! — Хаджар, заскользив по траве, увернулся от копья, созданного из молнии и тьмы. Заклинание, разворотив слой земли, вспыхнуло столпом энергии, вознесшимся на несколько метров к небу.

Сложно было определить силу заклинания по меркам Семи Империй, но Хаджар чувствовал, что попади такая по нему и эффект будет как смертному от арбалетного болта — ничем хорошим подобный опыт не заканчивается.

— С какой стати? — Анис взмахнула клинком. Красный серп, сошедший с него, вдруг взвился лентой и, огибая костяные щиты нескольких чернокожих воинов, рассек их от спины до грудины.

Подобного движения можно было ожидать от копейщика или владельца хлыста, но никак не от мечника. Вот что значит — непревзойденный гений своего поколения.

— Только с ею помощью, — Хаджар нырнул в сторону. Очередной копье из молнии и тьмы врезалось рядом с его ногами. — мы с можем остановить Дерека! Он ушел с магией мертвых, а она ей владеет!

Использовав энергию взрыва, Хаджар подлетел в воздух и приземлился в нескольких метрах — спиной к спине с Гэлхадом.

Великан одновременно сдерживал натиск четырех крупных воинов Тулеп’Харус. Теперь, оказавшись в непосредственной близи от воинов племени, Хаджар смог увидеть разницу между двумя племени Карнака.

Вместо цветастых одежд, Тулеп’Харус носили что-то стилизованное под рыбью чешую. При этом они раскрашивали свое тела, что становились похожи на двигающиеся по своей воле скелеты.

В губах, мочках ушей, носах, а у некоторых даже в шеях, были воткнуты обтянутые кожаными ремешками, кости животных. А то, как двигались их воины, открыто говорило о воинственной природе племени.

— Скажи мне одно, командир, — Гэлхад оттолкнул секирой четыре каменных палицы. Воины, которые на фоне Хаджара казались великанами, но рядом с Гэлхадом — обычными вояками, были покрыты подобием каменной кожи. Не такой монументальной и пугающей, как у Иблима, но, все же. — Этих-то мне можно бить в полную силу?

— Если тебя это так волнует — не сдерживайся.

— Ну наконец-то! — взревел Гэлхад.

Перед тем, как отправиться в собственное сражение, Хаджар успел краем глаза увидеть, как сражается великан. И, видят Вечерние Звезды, бывший младший наследник клана Вечной Горы эти два года времени даром не терял.

Занеся монструозную секиру над головой, он с силой опустил её на землю. Бушующий, в его руках, поток энергии влился в каменную породу. Это, чем-то, напоминало удар Рекки, которым та спеленала Элемента, с той лишь разницей, что данном случае энергия была направлена не на сдерживание, а на разрушение.

Земля, каменными клыками разрывая на кровавые ошметки четверку противников Гэлхада, взорвалась под ногами целой сотни воинов Тулеп’Харус. Чернокожие, многие из которых не успели произнести волшебные слова, а кто-то запитать уже озвученные своей странной силой, взмыли в воздух.

— Хэаааах! — выдохнул Гэлхад.

Со спины, разворачивая тело огромным штопором, он вновь ударил секирой. Только на этот раз удар был направлен не в землю, а воздух.

Хаджар, в буквальном смысле, слышал, как кричит и ревет не только сам великан, но и то чудовищное количество энергии, которое выплескивало его Ядро. И, если раньше, оно равнялось по объему пиковому Повелителю, то сейчас явно перешло границу Безымянного.

Будь Гэлхад способен облачить её в технику и осознай он хотя бы мистерии Оружия в Сердце, то стал бы одним из самых грозных воинов в молодом поколении Империи Дарнас.

Увы, этого не происходило.

Так что удар огромной энергии, но мистерий лишь уровня Владеющего, вытянулся на сотню метров. Этого полотна, похожего на скользящий по небу лунный полумесяц, хватило, чтобы на землю пролился кровавый дождь.

Та сотня воинов, которых Гэлхад подкинул в небо, оказалась разорвана его ударом на мелкие ошметки. Части рук, ног, голов, внутренности — все это градом полетело вниз. А сам Гэлхад, сверкая диким оскалом и исторгая из глотки воинственный клич, бросился в безрассудную атаку на строй из тысячи воинов племени Тулеп’Харус.

В него, из-за «рыбьих» щитов, полетели заклинания, сформированные из самых разных стихий. Гэлхад, рыча, голыми руками отбивался от ледяных копий и стрел. Он ногами топтал земляные копии всевозможных животных. Уворачивался от огненных клыков и игнорировал, когда водяные крылья и когти оставляли на его теле глубокие борозды.

А затем, на полном ходу и всей своей массой, буквально источая безудержную, невероятную по объему энергию, ворвался в строй щитов Тулеп’Харус.

Будто щепки он разбросал из в разные стороны. Крики людей, чьи тела сухим тростником ломались под натиском гиганта, вопли людей, когда чужая стопа превращала их череп в лепешку. Когда щит соседа оказывался не надежным прикрытием, а жутким орудием пытки, пробивающим ребра, ломающим шеи и черепа.

Гэлхад закружил свою секиру. Эхо от его яростных ударов разлеталось вокруг. Оно собирало богатую жатву. Вихрь из крови, боли и обрывков стихийных заклинаний — вот кем предстал великан, некогда принадлежавший крови Вечной Горы.

Все это Хаджар увидел за доли мгновения, а затем врубился в собственный поединок. Зная, кто из племени может представлять наибольшую угрозу, он выбрал себе в противники чернокожего, у которого была не одна или две кости, как у большинства, а сразу четыре.

Хаджар не ошибся, когда предположил, что кости у Тулеп’Харус, сродни шрамам у Шук’Арка. Воин держал в руках палку, выточенную из крепчайшего дерева в джунглях.

С одной стороны она заканчивалась увесистым шаром, которым можно было с легкостью сминать артефактные пластины брони, а с другой — обожженным и заостренным копьем, пронзающим даже плоть, достигшую крепости Неба.

И если бы палка обладала собственным энергетическим строением, её легко можно было бы сравнить с Божественным артефактом.

— Что вам нужно от Анетт? — Хаджар, понимая, что вокруг кипит битва и что его союзники в восьмером сражаются против нескольких тысяч, не спешил давать волю Черному Клинку.

Сам же Talesh из племени Тулеп’Харус был явно шокирован тем, что Хаджар умел говорить на языке Зеленого Дома.

— Её нечестивая кровь стала причиной гибели сына нашего Говорящего, –прошипел желтозубый воин. Еще одно отличие этого племени от того, что приютило Хаджара. — Мы отомстили племени, которое не избавило свою кровь от примеси Туганс. Теперь осталось дело за племянницей их Прокладывающего Путь и Говорящего с Природой.

— Племянницей? — переспросил Хаджар, но было уже поздно.

Оружие чернокожего заискрилось белыми молниями. Одна из форм Магии Слов, так что времени размышлять о том, почему Анетт назвали племянницей обоих братьев уже не оставалось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 898**

Странное копье чернокожего воина выстрелило в, буквальном смысле, молниеносном выпаде. Со звуком тысячи плачущих птиц, оно просвистело в сантиметре от глаза Хаджара.

Древесина с легкостью рассекла шарф его Зова и кожу Рыцаря Духа, оставляя на виске неглубокую, но жгучую царапину. Молнии же мгновенно превратили её в жуткий, набухающий ожог.

Хаджар, пропустив копье воина себе за спину, с силой ударил левой стопой о землю. Волей он рассек пространство справа от себя.

Черный Дракон, сотканный из тумана, энергии и мистерий меча, рванул в сторону от копья воина. Тот, видя, что противник ускользает, перехватил оружие двумя руками и уже собирался нанести им круговой, секущий удар, но Хаджар только этого и ждал.

Он настолько резко замер, что инерция, в виде тумана, принявшего образ оскаленной драконьей пасти, слетела с него и, пролетев десяток метров, поглотила нескольких воинов.

Над землей остались торчать лишь фонтанирующие кровью ноги вплоть до коленей, а остальная часть тела попросту исчезла в безумном потоке.

Хаджар же, расколов своим движением землю, схватился за копье левой рукой и, отталкиваясь от взбухшей трещинами земли, взмыл в воздух.

Чернокожий воин потерял равновесие и потянулся следом, оказываясь практически под животом воспарившего противника. Хаджар, перехватывая меч обратным хватом, продолжил свое вращение.

Используя чистую, физическую силу, не отпуская копье, он вел его за собой. Тела чернокожих жителей Карнака немногим отличались от тел смертных, так что, по логике, тот должен был либо отпустить копье, либо распрощаться с целостностью локтевых суставов.

Не произошло ни одного, ни другого.

— Хар! — вскрикнул Хаджар скорее от неожиданности, чем от боли.

Вместо того, что сжать копье, он вдруг сжал горячую молнию, которая одновременно рассекла и опалила ему руку. А Черный Клинок рассек от ключицы до живота так же совсем не плоть, а всю ту же молнию.

— Четвертая Форма: Подчинение! — выкрикнул воин Тулеп’Харус.

Вокруг него, прямо с неба, забили десятки белых молний. Хаджар заструился между ними с легкость парящего листа. Он, почти не касаясь земли, скользил над ней.

Со стороны это выглядело как если бы Черный Дракон бегал от посылаемых в него богами стрелами белых молний. Прекрасное, завораживающее, но в то же время — опасное зрелище, от вида которого стыла кровь в жилах.

Сам же воин, недавно выглядящий как простой человек, вдруг превратился в подобие монстра, с которым недавно бился отряд Хаджара.

— «Так вот откуда берутся элементы!» — подумал Хаджар, глядя на стоящее перед ним существо. Это была гуманоидная, искрящаяся молния, держащая в руках все то же древесное копье.

— РУАААР! — воин-молния, открывая жерло огненной пасти, выплеснул в сторону Хаджара целый поток из белоснежных, искрящихся копий.

Черный Клинок засверкал с такой скоростью, что на мгновение превратился в сплошную, непроницаему черную завесу. Каждое из копи-молний он превратил в исчезающие в воздухе искры.

Сам же воин, внезапно, исчез с того места, где стоял только что. Его движения были куда быстрее, чем у самого быстрого из всех противников Хаджара — убийцы Мертвой Луны, пришедшего по его душу на Гору Ненастий.

Чернокожий воин-маг попросту исчез в одном месте, появился в другом, бросил очередное копье-молнию и, снова исчезнув, повторил действия уже совершенно в ином месте.

Хаджар, отбив первой копье, сжал зубы от жгучей боли, пронзившей его правое плечо. Копье, удар которого он не мог ни увидеть, ни предвидеть, с легкостью пробило и его «новый» доспех Зова и саму плоть.

А когда, одновременно, в него полетело еще шесть таких, Хаджар понял, что в открытом бою, если не придумает способа нейтрализовать покров из молний, ничего не сможет противопоставить данному противнику.

И не потому, что тот был сильнее или опытней, а просто в данной конкретной ситуации его карты оказались лучше, чем те, что имелись на руках Хаджара.

Вновь оборачиваясь туманным черным драконом, Хаджар, перенимая опыт Гэлхада, разорвал дистанцию и ворвался в строй щитов стоявших неподалеку воинов.

— Эй! — возмущенно воскликнул Карейн, бьющийся с несколькими противниками. Причем двое из них имели вил гуманоидного водяного потока. — Это мои, командир! Найде себе…

Договорить он не успел по той простой причине, что Хаджар не стал слушать. Схватив одного из опрокинутых им чернокожих, он с легкостью вздернул его в воздух и швырнул в сторону мчащийся по его душу гуманоидной белой молнии.

— Ох демоны и боги! — воскликнул Карейн.

Он замерцал, будто воздух над костром и несколько копий-молний, Хаджар мог поклясться, прошли «сквозь» него! Карейн же, закончив мерцать, схватился за меч обеими руками и нанес мощным рубящий удар.

Взрываясь красной энергией; хаотичной, в клочья разрывающей потоки Реки Мира и оставляющей вокруг всполохи алого пламени, удар превратил два гуманоидных потока воды в исчезающей над землей пар.

— А мне было так интересно еще немного с ними потанцевать, — печально вздохнул Карейн и встал плечом к плечу с Хаджаром. При этом его на заботило, что встал он на лицо и грудь юной девушке, не встретившей и двадцатой весны. Напротив, он с силой нажал ей, хватающейся за жизнь, каблуком на шею. Кровавый всплеск, неприятный хруст и душа чернокожей уже полетела к Вечным Истокам. — Но, вижу, этот парень посильнее будет.

— Помоги девушкам, — процедил Хаджар.

Брошенный им снаряд в виде чернокожего воина оказался мгновенно испепелен тремя белыми молниями-копьями.

— Ты уверен? — Карейн, даже не оборачиваясь, взмахнул мечом.

Позади его и Хаджара спин взмыла на десятки метров к небу алая, будто кровавая (хотя, возможно, и не «будто») стена. При этом она не просто поглотила сотни разнообразных стихийных заклинаний, но и на каждое ответила точной копией брошенного в выпаде меча Карейна.

Техника, явно не Императорского уровня, заставила Хаджара на мгновение, в восхищении и подозрение, забыть о текущем бое. Уж слишком знакомого рода энергией тянуло от всего, что было связано с Карейном (Имиром) Тарезом.

Кажется, Хаджар почти разгадал загадку о причине, по которой Хельмера так заботил клан торговцев.

— Да! — рявкнул Хаджар. — Мне нужно пространство для следующей техники! Ты только мешаешь!

— Как скажешь, — пожал плечами Карейн.

Стена за их спинами исчезла и несколько заклинаний ударили рядом с Хаджаром. Остальные с легкостью рассек шарф его Зова. Все же, в чем-то, он был даже лучше некогда привычного плаща.

Сам же Тарез, замерцав, уже меньше, чем через долю мгновения переместился к Рекке, Анис и Акене, которые втроем отражали натиск основных сил противника. Тулеп’Харус буквально горели желанием отправить к Вечным Источникам лежащую на траве Анетт.

— Ну ладно, — Хаджар раскрутил перед собой меч, а затем выполнил движение, пришедшее ему в голову только после сражения с Дереком.

Вместо того, чтобы наносить секущий, или рубящий удар, он выполнил один из самых скоростных выпадов, на которые был способен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 899**

На этот раз не было ни разреза, ни шрама на теле реальности из которого бы выглянул нечеловеческий, желтый глаз.

На этот раз, после удара Хаджара, появилась лишь точка. Изнутри неё, на долю мгновения, показалось острие стального когтя, после чего в пространство ворвался горизонтальный вихрь.

Он втягивал в себя тонны земляного массива, закручивая их не к небу, а в сторону противника Хаджара.

Воин-молния, перестав мельтешить перед глазами, остановился. Он выставил перед собой древесное копье и что-то произнес. И если раньше лишь он сам выглядел как молния, то теперь так же стало выглядеть и его оружие.

Когда торнадо, обладающее неимоверной втягивающий силой, начало бросать в воина огромные каменные пласты, дробя их на острые пики и щебень, то воин вновь что-то произнес.

Его копье-молния увеличилось в размерах, а затем разветвилось сверкающей паутиной. И каждая нить этой паутины была точной копией самого копья. В итоге создалось впечатление, будто Talesh из Тулеп’Харус держит не одно копье, а сразу сотню. И каждое несло в себе неоспоримую смертельную угрозу.

Камни, брошенные торнадо, паутина белой молнии с легкостью превращала в пыль и капли обжигающей лавы. Но сила техники Черного Генерала была совершенно в ином.

Втягивающая сила Третьего Удара была настолько велика, что с самого воина начал постепенно слетать его покров белой молнии. Это выглядело несколько сюрреалистично.

Кусочки его тела-молнии, отрываясь от общего массива, исчезали внутри черного горизонтального торнадо. И там, где они пропадали, появлялась кровоточащая, черно-алая, бурая плоть.

Воин закричал то ли от боли, то ли от гнева. Теперь уже не только со стороны острия его копье-молния засветилось опасной паутиной, но и с обратной тоже. Десятки копия, сохраняя связь с основным, вонзились в землю и удержали воина от того, чтобы и самому исчезнуть в торнадо.

Чего нельзя было сказать о воинах, в строй которых недавно ворвался Хаджар. Их отрывало от земли с той же легкость, с какой срывало листья с соседних деревьев.

Многие даже закричать не успевали, как их уже перемалывало в человеческую, кровавую труху. Сотни воинов, вместе с их заклинаниями, исчезали в торнадо, перекрашивая его из тьмы в багрянец.

Убедившись в том, что воин не может сдвинуться с места, Хаджар вновь сделал выпад. Только на этот раз совместил его с подходящей техникой.

— Второй Удар: Обнаженный Меч.

Выпад черного потока, внутри которого плясали сотни тысяч драконов, чьи тела были созданы из ударов меча, он направил прямо внутрь торнадо. И, как и было запланировано при создании техники Черным Генералом, две стойки слились воедино.

Ревущее торнадо, окрашенное алой кровью, обнажив пяти метровую драконью пасть, ударило о воина Тулеп’Харус. Даже не заметив его вспыхнувшей стеной защиты из молнии, оно , вспарывая землю и оставляя борозду шириной в устье реки, унеслось почти на три километра внутрь леса.

Все те воины, что оказались на пути неистовой техники, превзошедшей уровень Императорской, попросту исчезли. Ни крови, ни вскрика, ни души, сорвавшейся в путь через Реку Мира к вечным источникам — удар Хаджара попросту стер их из реальности.

Как стер он и все, что оказалось на пути торнадо.

Пустошь, образовавшаяся после того, ка исчез ревущий поток, простиралась в ширь на сотню метров, а в глубину даже больше, чем на три километра.

Карейн, оказавшийся в непосредственной близости от удара, с удивлением смотрел на опадающую осколками алую стену из крови, которой защитил себя от внезапной атаки.

Войско чернокожих, состоящее из почти семи тысяч воинов, внезапно потеряло почти треть своего состава. Те, кто наседал на защищавших Анетт адепов, замерли. Так они и стояли, шокированные, на телах собственных союзников, павших от мечей Акены, Анис и Рекки.

Том Динос, сражавшийся вместе с Гэлхадом, как и сам великан тоже с удивлением смотрел на творение меча Хаджара.

— А я не думал, что наш славных командир такой псих, — Карейн театрально поклонился, попутно, невероятно элегантно и в чем-то даже галантно, вонзая клинок в живот очередному противнику. — Может вы и с остальными так же разб…

— АХУГЖИ! — пронесся рев над кроной джунглей. — СЫН МОЙ!

— Сомкнуть ряды! — по старой привычке, Хаджар отдал абсолютно армейскую команду, благо, среди аристократов, не нашлось ни одного, кто бы её не понял. — Встать клином!

Адепты, едва ли не мгновенно, переместились к Анетт. Сформировав подобие наконечника стрелы, сердцевиной которой стала Анетт, а острием — Хаджар, они встречали новую угрозу.

— Боги и Демоны, — выдохнула Акена. — И вот с этим отец отправил сражаться предыдущую экспедицию.

Хаджар глянул исподлобья на принцессу, но ничего говорить не стал.

Не вермя и не место.

Взмахнув Черным Клинком, используя мощь Герцогства Меча, он создал вокруг отряда силуэт свившегося в кольцо драконьего хвоста.

— Не уверен, что этого хватит, — Гэлхад, залитый как чужой, так и своей кровью, тяжело дышал. Но не от усталости, а от распиравшей его жажды битвы.

— Согласен, — кивнул Карейн. — Этот великан даже покрупнее нашего здоровяка будет.

— АХУГЖИ! — вновь взревел монстр.

Позади небо поднимались клубы черного дыма, порождаемого всполохами лесного пожара, каждый из которых поднимался на десятки метров, но все равно не доставал даже до пояса монстра

Гигант, возвышавшийся над землей на двадцать три, может двадцать пять метров, выглядел как хрестоматийный демон. Хотя им не являлся.

Как догадался Хаджар — к бою присоединился Прокладывающий Путь Тулеп’Харус. И при одном лишь его виде становилось понятно, кому именно проиграл Иблим и почему племя Шук’Арка можно было считать истребленным.

Мощные мышцы монстра были полностью созданы из огня. Но при этом не было ощущения, что он выглядел как Элемент. Единственное, что в нем осталось от чистой стихии — густая борода и вьющиеся волосы позади сверкающий золотом рогов.

Два клыка, поднимаясь из нижней челюсти, едва не касались нижних век.

При этом, в отличии от облика Иблима, Прокладывающий Путь Тулеп’Харус имел плоть. Плоть, сделанную из огня, но плоть. И, если не приглядываться и не замечать всполохов пламени, можно было подумать, что это просто красная кожа.

Но,что поражало еще больше, Прокладывающий Путь имел помимо огромного огненного облика, еще и броню. Широкий пояс закрывал его живот, набедренная повязка почти свисала до земли, а в руках он держал палицу, подозрительно похожую на нелепый, слишком широкий, даже для тяжелого клинка, меч.

— Держите оборону! — Хаджар, призывая всю мощь своего Королевства, ринулся вперед.

— Хаджар, стой! — закричали ему в спину, но он уже не слышал.

Земля за его спиной вспенилась, заходила волнами, а затем взорвалась трещинами и выстрелившими к небу комьями. На том месте, где недавно стоял Хадар, от его рывка появилась метровая впадина.

Сам же он, проведя пальцами над плоскостью Черного Клинка, осушая Ядро почти на половину, влил в него огромное количество энергии. Узор, в котором птица Кецаль неслась сквозь облака к небу, засиял ярким синим светом.

— Первый Удар: Летящий Клинок!

Дракон, увеличившийся в размерах до трех метров, вцепился клыками и когтями в меч Хаджара.

— ИСПЕПЕЛЮ! — проревел монстр и обрушил удар титанического огненного меча на голову Хаджару.

Тот ответил секущим взмахом своего собственного клинка.

Огонь и тьма заплясали смертельный танец. Их вспышки выжигали целые пласты земли и леса, их эхо рассекало стволы тех деревьев, до которых не доносилось пламя.

И в центре буйства красок, стихии и энергии, стоял воин, держащий на своем мече весь вес и всю мощь удар огромного монстра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 900**

Вокруг Хаджара под потоками яростного пламени, плавилась земля. Он выглядел черным пятном в океане алого багрянца, который землю в лаву обращал. Потоки раскаленной магмы стекали вниз, а Хаджар стоял на единственном островке «спокойствия».

Вокруг него вскипала сама твердь, а над ним ярился огненный великан, давящий на титанический клинок, которым собирался если не рассечь, то раздавить вставшего у него на пути жука.

Что же, теперь Хаджар понимал, почему бой с воином-молнией отнял у него так много времени. Если он не ошибся, то этот воин был никем иным, как сыном и наследником Прокладывающего Путь племени Тулеп’Харус. Так что племя потеряло не только сына Говорящего, но и сына Прокладывающего Путь.

И, когда Хаджар понял, что все внимание огненного великана было сосредоточено исключительно на нем, он выкрикнул:

— Эйнен! Сейчас!

Из тьмы, позади отряда, появился облаченный в Радужную Обезьяну островитянин, на спине которого повисла Дора. Эльфийка взмахнул руками и весь отряд окутали нити зеленой энергии, а затем они разом рухнули внутрь тени Эйнена.

Стоило только аурам отряда пропасть из потока Реки Мира, как Хаджар, зарычав не хуже истинного Хозяина Небес, использовал весь свой максимум.

Он направил остатки энергии из Ядра в физическое тело и, крича что-то воинственное, оттолкнул меч огненного гиганта в сторону. Затем, согнув колени, он бросил себя в неистовом рывке.

Земля под его ногами взорвалась лавой и каменными клыками, её пронзавшими.

Черный туманный дракон впервые взвился не вдоль земли, а прямо к небу. Черный Клинок сверкнул, поглощая крупицы света. А огненный монстр взревел, когда полоса тьмы отсекла ему один из рогов.

Гигант попытался дотянуться до противника своим монструозным клинком, но тот лишь рассек воздух рядом с крыльями синей птицы Кецаль, за доли мгновения скрывшейся из виду.

— УНИЧТОЖУ! — донеслось в след Хаджару, бегущего по облакам прочь от места битвы.

За его спиной оставалось выжженное, залитой кипящей кровью, устланное остатками от тел Тулеп’Харус, поле. А рядом, в озере, полном русалок, уже скрылась окончательно разрушенная, поддавшаяся времени, гробница древнего Императора Драконов, который, все же, дождался своего преемника.

И теперь, где-то там, на дне озера, под охраной русалок, будет спать Клинок Мертвой Души, ждущий когда придет тот, кто будет достоин взять его в свои руки.

\* \* \*

— Это уже входит во вредную привычку, — прокряхтел Хаджар.

Не без труда он принял полулежачее положение и, опершись спиной о ствол дерева, на секунду закрыл глаза. Когда же он их открыл, то нашел себя лежащим под циновкой около костра.

Пламенем занимался Карейн и Дора. Несмотря на то, что Эйнен и эльфийка не принимали участие в сражении, лучше и целее всех, по какой-то неведомой причине, выглядел именно Карейн.

Собственно, именно он и бегал от костра к раненным, поправляя им бинты, заливая в рот какие-то зелья и раздавая алхимию. Лекарства же готовила Дора. Эльфийка выглядело бледно и устало, но исправно толкла что-то в ступке, постоянно подпитывая её энергией и шепча самые разные заклинания.

Хаджар улыбнулся.

Теперь он понимал, почему в Семи Империях магия имела в себе, в отличии от техник оружия, еще и обязательную словесную составляющую.

Ведь те же техники можно было призывать и молча, слова лишь помогали разуму и сознанию сконцентрироваться. Что, в итоге, значительно сокращало затраты энергии.

А вот магии — внешней энергии слова были просто необходимы.

Проклятые Talesh…

Эйнен, который с полувзгляда, до начала битвы, понял план Хаджар, сейчас был погружен в глубокую медитацию. После транспортировки по тропам теней такого количества адептов, удивительно, что он вообще мог держать вертикальное положение тела.

Остальные же, с разными степенями травм, либо тоже медитировали, либо продолжали поспешно залечивать травмы.

Посмотрев на принцессу Акену, Хаджар мысленно печально вздохнул. Всю её спину, от правой лопатки до места, где появляется аппетитная округлость, теперь пересекал уродливый шрам. Может с ним, в Даанатане, что-то и сделают, но такой же гладкой, как и прежде, кожа Акены не станет даже после перехода на следующую ступень развития.

Поймав на себе взгляд Хаджара, она нарочито медленно подняла одежды и, слегка поежившись, поднялась и пересела к нему поближе.

— Простите, ваше императорское высочество, что я…

— Я же говорила, — она шутливо нахмурила брови. — зови меня Акеной.

— Хорошо, — кивнул Хаджар. — прости, Акена, что из-за меня ты не выполнила наказ отца.

— Почему же не выполнила, — поозиравшись по сторонам и поняв, что на них сейчас не смотрят, девушка достала из пространственного артефакта небольшой пергамент, а затем так же быстро убрала его обратно.

— Что это?

— То, зачем меня послал отец, — прошептала принцесса.

Хаджар не особо понимал, что происходит. Ведь он точно помнил, что был в сокровищнице один. Ну, если не считать психопата-Дерека и духа артефакта. Причем кто из этих двоих выглядел более невероятным и сюрреалистичным, Хаджар пока так и не решил.

— Когда ты исчез, то тот неспокойный дух Хозяина Небес решил с нами пообщаться, — начала свой рассказ Акена. — Хотя, не с нами, а скорее со мной и Реккой. Анетт он так и оставил в обморочном состоянии.

— И о чем вы разговаривали? — слегка напрягся Хаджар.

В его разуме мгновенно всплыли сцены, где далекий предок рассказывает о своем потомке то, что тот хотел бы сохранить в тайне.

Будет очень неприятно, если дочь Императора Дарнаса узнает, что находится в непосредственной близости от человека, который может предъявить требования на престол Страны Драконов.

И вряд ли хоть кого-то будет волновать, что Хаджар не собирается этого делать.

Он и сейчас чувствовал себя пешкой в игре Моргана, а так — превратиться, в лучшем случае, в разменную монету, а в худшем — в ферзя.

Потому как хуже, чем быть пешкой в чьей-то игре, может быть только позиция центральной фигуры. Потому как если пешка еще может «сбежать» с доски и поля, то вот ферзь…

— Ты не поверишь, — прыснула улыбающаяся Акена. — он спрашивал нас о том, что сейчас в моде в столице Дарнаса и какие нравы с женщинами. И сетовал, что раньше Императорам не дозволялись мелкие интрижки и он умер, так и не «нагулявшись».

Хаджар недоуменно «похлопал» глазами, а потом решил, что это вполне в духе подобных сущностей.

— И спросил, в благодарность за беседу, чего бы мы хотели из его сокровищницы.

Спросил в благодарность… Значит как «чужим» девкам услугу сделать, так почивший Император с легкостью и радостью, а как потомку помочь, так очередные, проевшие плешь, испытания.

— Что попросила Рекка? — спросил Хаджар.

Акена слегка нахмурилась.

— Ты не хочешь знать, что это за свиток?

Хаджар пожал плечами.

— Уверен, что тебя связывают клятвы, которые не позволят никому этого рассказывать. Или я не прав?

— Прав, — кивнула Акена. — но дело не в том, что ты знаешь, что девушка знает. А в том, чтобы показать девушке, что тебе не все равно.

Хаджар едва было не подавился воздухом.

— Рекка попросила лекарство, а какое — я не знаю.

Хаджар посмотрел на представительницу клана Геран. Та бинтовала свое, пронзенное копьем, бедро. Благо не пострадала ни кость, ни энергетические каналы, только плоть.

Свои клинки-паразиты она держала рядом.

Лекарство значит…

Мысли Хаджара, сбившиеся в не самое приятное русло, перебил вскрик очнувшейся Анетт.

— Очередной тяжелый разговор, — вздохнул Хаджар и поднялся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 901**

— Отец! Отец! Мама! — Анетт, вскочив на ноги, начала озираться по сторонам.

Хаджар, подойдя к девушке, сжал её за плечи и прижал к себе.

Акена, демонстративно отвернувшись, уселась по ту сторону костра. Остальные члены отряда, положив ладони на оружие, внимательно следили за происходящем.

Они не могли понять ни единого слова и поэтому полагались на реакцию своего «командира». Которым, по сути, Хаджар не являлся и считался таковым только из-за слов Карейна.

Тот, кстати, выглядел так, будто ему было все равно, но глаза Тареза выглядели далеко не такими спокойными и расслабленными, как он хотел показаться сам.

— Тише, тише, — Хаджар гладил девушку по её черным волосам.

— Северный Ветер, — Анетт отодвинулась и, с узнаванием, посмотрела на Хаджара. — мне приснился жуткий сон, в котором…

А затем она увидела раны на теле Хаджар, оглянулась и смогла различить и других членов отряда. А еще то, что они выглядели немногим лучше –перебинтованные, в мазях и закидывающие в рот разнообразные пилюли.

Даже человек, не разбирающийся в медицине Семи Империй, понял бы, что дела обстоят не лучшим образом.

— Не сон, это был не сон, — Анетт прикрыла рот ладонями и, не сумев устоять, обвисла в руках Хаджара. Тот бережно опустил её на землю. — Отец… мама… брат…

Хаджар вспомнил молодого воина-охотника, слов которого Анетт послушалась. Тогда Хаджар еще не мог понять, почему горячий нрав девушки смог унять какой-то посторонний парнишка.

Ведь в них не было ни капли внешнего сходства. Да и теперь, догадываясь о прошлом Анетт, Хаджар понимал, что и с Иблимом её связывало внешне столько же, сколько с Аблимом.

Проклятый Говорящий с Природой… Теперь его слова обретали для Хаджара новый смысл. Тот, скорее всего, пытался о чем-то предупредить Хаджара, что-то тому рассказать и…

Хаджар «посмотрел» на лежащий в пространственном кольце артефакт.

Неужели тот передал его чтобы…

Анетт шмыгнула носом.

Она билась в тихой истерике. Качалась вперед назад и что-то неразборчиво шептала. Вне зависимости от цвета кожи, люди переживали подобные трагедии почти всегда одинаково. Во всяком случае — на первых порах.

Хаджар усилием воли притянул со стороны костра чарку с теплым, травяным отваром. Он протянул её Анетт.

— Пей, — едва ли не приказал он.

— За что, Северный Ветер? За что они так, — шептала Анетт. — Мы ведь не виноваты… Никто не виноват. Это был лишь несчастный случай и…

— Пей, — повторил Хаджар.

Чернокожая красавица очнулась, протянула руки, приняла чарку, сделала несколько глотков, а затем, выронив, зарыдала в голос. Слезы текли по её щекам целыми потоками и падали на плечи Хаджару, который крепко обнимал Анетт. Так крепко, что казалось, будто он пытается её раздавить.

Хаджар знал, что требуется человеку в такой ситуации.

Во всяком случае — на первых порах…

В его жизни, как на Земле так и в этом безымянном мире, были такие ситуации, когда ему просто хотелось, чтобы его обняли. Люди, почему-то, часто придают значения теплым словам и забывает про куда большую силу столь же теплых объятий.

Человеческое тепло — пожалуй, именно по этому Хаджар так тосковал, когда сидел в каменном мешке казематов королевского дворца Лидуса.

— Теперь я последняя, — Анетт вновь отстранилась. — последняя из племени Шук’Арка. Я должна быть сильной.

Глаза девушки вспыхнули ярким огнем. Таким ярким, что в нем можно было сгореть по неосторожности.

И это состояние было знакомо Хаджару. И, по-своему опыту, он знал, что оно продлится недолго. Так что нужно было пользоваться ситуацией.

— Воины племени Тулеп’Харус назвали тебя обладательницей грязной крови, помеси Туганс, — Хаджар как мог, пытался сгладить углы. — а в гробнице Хозяина Небес я выяснил, что это не беспокойный дух передал тебе знания, а сознание Клинка Мертвой Души.

Анетт подняла взгляд на Хаджара. Её небесное голубые глаза светились одновременно и решимость и желанием забраться внутрь той душевной раковины, которую она, подсознательно, уже начала строить вокруг себя.

Хаджару лишь требовалось узнать все, что он хотел и что требовалось, для победы во втором раунде «гонки» до того, как раковина превратиться в сферу.

— Когда ты рассказала свою историю, — продолжил Хаджар. — я не мог понять, как именно маленькая девочка могла оказаться так далеко от дома и, насколько я понял, ты от чего-то убегала. Но от чего или от кого может убегать дочь Прокладывающего Путь и племянница Говорящего с Природой. Мне кажется, Анетт, ты была не до конца откровенна со мной.

Хаджару самому не нравилось то, что он говорил. Хотя бы по той простой причине, что на этой поляне не было ни одного человека, с которым он хоть раз был до конца откровенен. И это включая Эйнена и… его самого.

Самообман навсегда останется для людей самым вожделенным и сладким из видов лжи.

— Я рассказала тебе то, что могла рассказать на тот момент, — Анетт поджала колени и обняла их, превратившись в комок одиночества. — Как ты уже понял — я не дочь Иблима, Прокладывающего Путь.

— Ты его племянница.

Девушка кивнула.

— Эта история началась еще до моего рождения, — Анетт отвернулась к костру. — Она началась с обряда Посвящения моей мамы. Когда она пришла на Гору Стихий, то увидела не свою тьму, а тьму своего спутника — её возлюбленного. Она увидела его предательство. Много предательства… и, в порыве гнева, не смогла себя сдержать.

Хаджар не спрашивал, да и не хотел знать, о каком именно предательстве говорила Анетт.

— Женщины, убивающая своего спутника жизни — это один из тяжелейших поступков. За такое бывает только одно наказание — изгнание.

Хаджар представил одинокую женщину один на один со всеми опасностями джунглей Карнака. Да уж — это все равно, что подписать человеку смертный приговор.

— Мою мать выгнал из племени её собственный брат — Прокладываюищй Путь Иблим. Она скиталась несколько недель, пока не встретила раненного Туганс, — на данном моменте Хаджар обратился в слух. — Она рассказывала, что он мало чем отличался от нас. Только разве что у него были волосы цвета ясного неба… Сперва она хотела его добить, но потом что-то ей шепнуло, чтобы она его выходила. И она это сделала. А вскоре, когда они прожили вместе достаточно долго, то между ними вспыхнули чувства. И так на свет появилась я. А потом…

— Потом пришли Тулеп’Харус, — понял Хаджар.

— Не они — я к ним пришла. Мне еще не было и семи танцев солнца, — Хаджар перевел это как «семи лет». — но я хотела узнать, что есть за пределами нашей пещеры. И я сбежала. И нашла племя Тулеп’Харус.

Страница 1

Их Говорящий сразу понял, кто я такая и отправил воинов по моему следу. Они убили мою мать и отца. А я сбежала. Потом нашла гробницу Хозяина Небес, забралась внутрь, а там был высокий белый мужчина.

Это объясняло, почему Анетт не испугалась, когда увидела Хаджара. Она ведь уже встречала людей, подобных ему.

— Он сказал, что чувствует во мне кровь своего соплеменника и предложил взяться за предмет, который похож на тот, которым ты охотишься, — Анетт кивнула на Черный Клинок, который Хаджар, предусмотрительно, держал рядом с собой. Просто на всякий случай… — Я не смогла его вытащить и тогда он дал мне знание о Слове, которое взывает к тем, кто отправился к Вечным Источникам.

— Магия мертвых.

— Да, он её так называл, — кивнула девушка. — потом я заснула, а когда проснулась, то оказалась на пороге дома моего…моего… на пороге Иблима. Он меня сразу узнал. Сказал, что я копия своей матери. Он привел меня к своему костру и накормил. Так я стала его дочерью.

Слезы бесшумно катились по щекам Анетт. Она даже не всхлипывала. Лишь молча плакала, вглядываясь в огонь костра.

Потерять семью однажды — жуткий шрам на душе, но дважды… Такого и злейшему врагу не пожелаешь.

— Анетт, — Хаджар впервые обратился к девушке напрямую. — Что произойдет, если соединить магию мертвых с Древом Жизни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 902**

— Откуда ты знаешь об этом ритуале? — голос Анетт едва не срывался.

— Тот человек, который, как и ты, получил знание о Слове Мертвых, хочет его провести. И мне, чтобы его остановить, нужно знать о ритуале все, что теперь знает и он сам.

— Провести ритуал Сломанного Порога? — Анетт схватила Хаджара так резко, что члены отряда подняли оружие.

Хаджар, тайком, помахал ладонью, демонстрируя, что все в порядке и он держит ситуацию под контролем.

— Только безумец… нет, только настоящий Туганс — враг людей, захочет провести этот ритуал!

— Насколько я понимаю — Дерек сейчас вполне подходит под это описание, –Хаджар вспомнил ту лишенную разума ненависть, которой пылали глаза Дерека.

— Этот ритуал, он… он… — девушке явно было не легко «доставать» эти воспоминания из своего разума. — Если произнести Слово Мертвых над тем, что является его полной противоположностью, то пелена, отделяющая мертвых, от живых, даст трещину.

Сломанный порог… Хаджар теперь понимал, откуда такое название и что, скорее всего, он взялся вовсе не из религии Talesh с их Вечными Истоками.

А из верований Семи Империй, ибо «порог» в данном контексте определенно относился к порогу дома праотцов.

— Все мертвые, над территорией, где пронесут оскверненный символ жизни, поднимутся к свету с одной лишь целью — уничтожить живых. И те живые, что умрут, встанут в их ряды и пойдут дальше — пока не будет разрушен оскверненный символ. И я воздаю хвалу Изначальнорожденным, что сложнее, чем найти водопад вечной жизни — отыскать Древо Жизни.

Анетт выдохнула и посмотрела на Хаджара. Какое-то время они играли в гляделки, а затем девушка поднесла ладони ко рту.

— Тот, кого ты назвал Дереком, знает где найти Древо.

— Именно, — не стал отрицать Хаджар. — и, видимо, с его помощью, он собирается устроить на моей родине локальный зомбиапокалипсис. И это еще меня он после этого трусом будет называть… больной ублюдок

— Зомбиап… Зомбиапок…. Нет, я ведь сказала, ритуал Сломанного Порога! –Анетт вскочила на ноги. — Его надо срочно остановить! Мы должны забрать его жизнь, Северный Ветер.

— О, не беспокойся, это все равно входило в мои планы.

— Нет, ты не понимаешь, — ошарашила Анетт. — получив знания о Слове Мертвых, я старалась никогда к ним не прибегать, но… Теперь я понимаю, почему Хранитель Прошлого отправил меня с вами.

— Хранитель Прошлого? Тот старик, который не спас твое племя?

Взгляд Анетт посуровел.

— Хранитель Прошлого стоит над всеми племенами. Он — наша связь с предками. И он никогда не вступает ни в один из конфликтов, лишь хранит в прошлое и иногда дает подсказки о будущем. И та, что он дал нам с тобой, я так её и не поняла… Только сейчас…

— Что за подсказка?

— О том, что мне действительно суждено отправиться с тобой, — с твердостью и нажимом произнесла Анетт. — Потому что только тот, кто несет в себе Слово Мертвых, может уничтожить другого, кто обладает таким же знанием.

— То есть, ты хочешь сказать, что…

— Ни один смертный, никакое оружие, не сможет убить того, что совершит ритуал Мертвой Души. А, я уверена, что тот, кого ты назвал Дереком, уже его сделал или скоро сделает.

— Что для него требуется?

— Полная луна, — Анетт указала над своей головой. Там сияло, во всей красе, ночное светило. — И желание. Больше ничего.

Хаджар выругался. Грязно выругался. А затем еще раз вспомнил о деревянном кинжале, который, по настоянию Хранителя Прошлого, ему передал Аблим.

— Так, ладно, — Хаджар устало потер виски. — Анетт, я понимаю, что много прошу, но, пожалуйста, можешь придумать для меня хоть несколько способов, которыми мы можем задержать или навредить Дереку. А еще лучше — помешать ритуалу Сломанного Порога.

— Я постараюсь, — кивнула Анетт.

И, опустившись на землю, они приняла легко узнаваемую позу лотоса и погрузилась в точно такую же медитацию, как и любой «простой» адепт.

Что же — хоть немного понятного в этом потоке абсурда.

— Надо поговорить, — Хаджар подошел к костру и вскоре вокруг него собрался весь отряд.

— О чем ты говорил с чернокожей? — довольно остро спросила Акена.

Хаджар спокойно пересказал суть их диалога. И, если сам он уже переварил информацию и теперь размышлял о том, что можно сделать при имеющемся раскладе, то об остальных такого сказать было нельзя.

В потоке ругани сложно было различить рациональное зерно, которое принадлежало, что не удивительно, Рекке.

Геран, с присущей ей задумчивостью, протянула:

— А кто-то еще жалел, что мы не на фронте, — сломав палочку, которую вертела в руках, она бросила её в жадное пламя. — По-моему, именно мы и являемся первым фронтом в этой войне.

— И что мы будем делать? — Том схватился за голову. — Если нам действительно не убить этого психопата… Поднять войско мертвых… Да с чего он взял, что после этого мертвые не развернуться и не пойдут в Ласкан?!

— С того, что ему на это плевать, — все повернулись к Хаджару и тот пояснил. — Дерек умирает. Ему осталось меньше месяца. Если сможем задержать его в пути на этот срок, то выиграем битву малой кровью.

— Это маловероятно, — тут же возразила Рекка. — Они явно долго готовились к этой вылазке и успели просчитать намного больше ходов, чем мы в принципе можем увидеть.

— Особенно на фоне того, что не только Дерек умирает, — внезапно вставила слово Дора.

— Что ты хочешь этим сказать? — настороженно спросил Эйнен.

— То, что умирает и твой друг, — Дора посмотрела в глаза Хаджару. — ему осталось немногим дольше.

— Хаджар это правда?

— Тетя рассказала, да? — немного печально хмыкнул Хаджар.

Дора лишь кивнула.

— Варвар, проклятье, Дора говорит правду?! — впервые Хаджар слышал, чтобы островитянин переходил на крик. Собственно, как и все остальные.

— Я над этим работаю, дружище. Поверь — не особо тороплюсь к праотцом. Особенно учитывая, что меня могут, без моей воли, вернуть обратно.

Эйнен выругался.

Грязно.

Затем сел и посмотрел в костер.

— Почему не сказал?

— Сам недавно узнал, — развел руками Хаджар. — Да и…

— Да и у нас есть куда более важные проблемы, — перебила Рекка. — чем неразбериха в вашем семейном гнездышке. У нас тут, спешу всем напомнить, Ласканский психопат хочет уничтожить всю нашу Империю. А мы проиграли в первой битве и теперь он нас обгоняет уже не на два, а на все пять шагов.

— Но у нас есть преимущество, — внезапно очнулся Том. — мы знаем, куда он нанесет свой следующий удар.

— Лидус, — хором произнесли адепты.

Сердце Хаджара в этот момент сжалось. Кажется, его жизненный путь стремился оформить идеально ровный путь и закончится в том месте, в котором начинался.

В этом была, бесспорно, своя поэтичность.

— Я не хочу глушить ваш энтузиазм, — прокашлялся Карейн. — но у нас есть и другая проблема — как мы доберемся до Лидуса быстрее, чем Ласканцы, учитывая что наш корабль разбился, а у них, осталось еще как минимум четыре.

— Откуда? — Дора удивлено вскинула брови. — Артефакт Хаджара уничтожил весь флот.

— Потому что, такова тактика диверсионных вылазок, — Рекка отвечала вместо Тареза на автомате, а сама была погружена в размышления. — следом за ними, на расстоянии дневного пути, плыло еще четыре корабля.

Тепрь уже пришел черед Хаджара кровожадно улыбнуться.

— Тогда, достопочтенные, у нас нет времени сидеть сложа руки. В данный момент Дерек занят ритуалом. Его охраняет Танигед и какие-нибудь артефакты, так то помешать мы им вряд ли сможем. Да и учитывая, что здесь уже нет давления гробницы, даже если помешаем, то сгинем сами. А Дерек и Танигед преспокойно долетят до Лидуса.

— К чему ты клонишь, командир? — сощурился Карейн.

— Что пока мы не можем помешать им, они не смогут нам, — Хаджар поднялся и размял затекшие плечи. — Этой ночью, господа, мы украдем их корабль, а остальные сожжем.

Секундная тишина, а затем хоровое:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 903**

— Почему ты мне не рассказал, варвар, о своей скорой гибели?

Хаджар отвлекся от своего занятия. Каждый адепт в отряде, после того, как Хаджар рассказал свой план, получил определенное задание.

Сам же Хаджар плел веревку из рассеченных лиан. Как оказалось, кроме него и Эйнена, этого никто больше не умел делать. Что не удивительно –всеобъемлющее образование аристократов было, на поверку, не таким уж полным.

— Потому что, узкоглазый, я надеюсь, что погибну не так скоро, как ты думаешь. И, к тому же, ты мне не жена и не мать, чтобы бежать плакаться в жилетку.

— Жилетку? — «удивился» Эйнен в своей привычной, каменной манере. — Я не ношу жилеток. Они слишком тяжелые и стесняют мои движения.

Хаджар мысленно выругался. Недавняя экскурсия в потаенные глубины его памяти воскресила те частички прошлого, которые он, казалось, надежно запер и похоронил.

— В общем — ты меня понял.

— И каков наш план? — Эйнен опустился рядом, взял несколько жил, вытянутых из лиан и начал плести веревку с другого конца.

Хаджар, услышав безапелляционное, дружеское «наш план» почувствовал тепло внутри души. Знать, что спину, в любой, даже самой опасной ситуации, прикроет верный друг для того, кто идет по пути развития редкое чувство.

— Если в двух словах, то…

И Хаджар, пока они вдвоем плели веревку, рассказал о своем плане.

— Слышать от тебя, варвар, что-то настолько коварное и вывернутое наизнанку, вместо безумства, несколько непривычно.

— Все твое пагубное влияние, узкоглазый, — Хаджар толкнул друга плечом.

— Ты уверен, что это сработает?

Хаджар задумался. В последнее время, он уже ни в чем не был уверен. Кроме того, что пока в его руках есть меч, то еще не все потеряно. Это знание укрепляло его волю.

— Насколько можно хоть в чем-то быть уверенным в данной ситуации, — пожал плечами Хаджар. — Лучше расскажи, что произошло после того, как мы с девушками провалились в расщелину.

— Мы бились с этими полурыбами, а потом, вдруг, каждого пронзил столп мерцающего света. Потом мы оказались на берегу озера, в окружении чернокожих. Те что-то говорили на своем языке, мы не могли понять.

— Но они не проявляли враждебности? — Хаджар затянул узел и проверил веревку на разрыв. Вроде должна выдержать…

— Пока не переместились вы с Анетт — нет.

— Переместились?

— Из гробницы, спустя несколько секунд после нас, появилось два луча. Первый принес вас, а второй, наверное, Дерека.

— Интересно, — протянул Хаджар.

За спиной прозвучал неясный шорох и еще до того, как к свету костра вышла тень, к её горлу уже приставили меч и острие шеста-копья.

— Нет, я все понимаю, господа, — Карейн поднял над головой раскрытые ладони. — но можно ведь как-то аккуратнее. А вдруг поцарапали бы? А мне потом объясняйся, что это я брился неосторожно.

Хаджар с Эйненом переглянулись. В наспех собранном отряде у каждого человека имелся свой собственный мотив участвовать в походе. И, почти у всех, он был весьма прозрачным и даже в чем-то прозаичным.

Единственным исключением был Карейн Тарез. Что наследнику клана торговцев, одной из богатейших семей Семи Империй, потребовалось в этом захолустье. В опасном задание, где не факт, что можно выжить и вернуться обратно.

— Что тебе здесь надо, Карейн? — Хаджар опустил, но не развеял Черный Клинок.

— Да просто хотел сказать, что мы уже все приготовили, — Карейн достал из кармана кусок сушеной рыбы и, откусив, начал размахивать рыбиной будто указкой. — А вы тут прохлаждаетесь, воркуете, а мы скучаем. Может уже пойдем корабль угонем? Пожар устроим? В общем, как и планировали.

— Я в глобальном смысле, Карейн, — Хаджар отпустил веревку, которую Эйнен тут же убрал в пространственный артефакт. — Что тебе нужно в нашем отряде? Почему твой отец тебя сюда направил?

Карейн (при рождении — Имир) Тарез на мгновение потерял свою маску доброжелательности и радушия. Эйнен и Хаджар мгновенно подняли перед собой оружие. У них не было сомнения в том, что на данный момент, сильнейшим в их отряде является именно Карейн Тарез.

— Я не лезу тебе в душу, Северный Ветер, — изменился даже его голос. Он стал одновременно холодным и жгучим. — Не спрашиваю откуда у тебя Божественная техника, почему ты умеешь говорить на мертвом языке Talesh и почему именно тебя мертвый Хозяин Небес пригласил внутрь своей гробницы. Так что и ты — не лезь в мою. Мы друг друга поняли?

Внутри глаз Карейна вспыхнул алый огонек. В нем, будто в оболочке, плясали и отсветы многочисленных оттенков красного.

Хаджар уже видел такое.

Очень давно.

Когда один глупый адъютант Лунной Лин, в дуэли с ним, поглотил кристалл демонической энергии. Только если он мог ей пользоваться несколько секунд, то с Карейном была какая-то совершенно иная ситуация.

Но как такое было возможно?

— А вообще — расслабьтесь, — Карейн вновь вернул свою маску расслабленного шута. — Я здесь ради приключений! Славы! — на этот раз Карейн размахивал рыбой аки шашкой. — Ради женщин, в конце-то концов. Правда, смотрю, всех уже разобрали. Но ничего — Дерек, вон, мертвых поднимет, а там такие красавицы жили… Надеюсь, не успели еще разложиться.

И, смеясь, он ушел обратно к отряду.

Хаджар с Эйненом вновь переглянулись.

— Возможно, у нас есть проблема не только в лице твоего визави, –островитянин ударил шестом о землю и лезвие копья втянулось внутрь артефакта. — Видит Великая Черепаха — этот поход будет воспет в легендах.

\* \* \*

— Какие предсказуемые достопочтенные, — прошептал Карейн, передавая подзорную трубу дальше по кругу.

— Действуют, как по трактату о военной тактике, — поддержала Тареза телохранительница принцессы — Рекка Геран. — Даже класс судов тот, что и должен быть.

— Это нам только на руку, — Акена, насколько мог судить Хаджар, слишком близко к сердцу приняла идею о маскировке.

В итоге если остальные просто обмазались землей и налепили на открытую кожу несколько листьев, то Акена выглядела как самый настоящий куст.

И, конечно же, все их действия вызывали надменную полуулыбку у Анетт, которая обладала какой-то невероятной способностью мгновенно исчезать в джунглях. И дело было вовсе не в магии и не в том, что луну закрыла туча, погружая Карнак в омут темной ночи, а сама девушка была чернее смога.

— Все помнят свои задачи? — прошептал Хаджар.

— Конечно, командир, — шутливо, с добродушной, теплой улыбкой, отсалютовал Карейн. Но теперь Хаджар уж точно не позволил бы себе обмануться его маской. — Все пройдет, как по маслу. Кстати, я проголодался. Давайте по дороге к Лидусу завернем в какую-нибудь таверну?

Слова Карейна проигнорировали.

Вдесятером они лежали на небольшой возвышенности, с которой открывался вид на природную бухту высохшего озера. Именно в нем разбили лагерь Ласканские войска.

Сложно было сказать, сколько личного состава уцелело после того, как Хаджар использовал «подарок» Князя Демонов, переданного ему Хельмером. Но вот на четырех каравеллах, следовавших за основной флотилией, приплыло по меньшей мере восемь тысяч воинов.

Сейчас они вносили на корабли, пришвартованные к наспех сооруженным небесным пирсам, ящики с награбленным добром. И, судя по тому, что в некоторых Хаджар явно ощущал присутствие людей, то Ласканцы умудрились взять пленных жителей Карнака.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 904**

Единственный способ, который мог бы привести отряд к успеху, был сопряжен с необходимостью пожертвовать одним членом отряда. Ибо, как не крути ситуацию, а только девятеро из десяти могли бы сбежать на корабле.

Десятый же должен был стать отвлекающим маневром. При этом оказаться достаточно сильным, чтобы в течении почти минуты сдерживать натиск десяти тысяч солдат Ласкана.

И, в результате, у него не осталось бы иного выбора, кроме как героически погибнуть, потому как не было бы ни единого шанса, чтобы этот воин смог взобраться на борт угнанного корабля. Если, разумеется, тот не умел летать…

Хаджар, подвязав волосы все тем же кожанным ремешком, спокойно шел к лагерю противника. Десять тысяч воинов грузили на корабли ящики, были слышны крики командиров:

— Осторожнее, не приданное тащишь, косолапая мартышка!

— Только урони мне это, выкидыш портовой гулены, сам будешь потом в темноте камни собирать!

Как и во всех Семи Империях, в Ласкане практически отсутствовали гендерные барьеры. В армии на равных служили как женщины, так и мужчины. Так что понукали одинаково резко и тех и других.

А за проступок, латная перчатка командира могла врезаться как в мужское рыло, так и по женскому носу.

— Эй, ты из какого батальона? — перед Хаджаром как раз оказались представительницы женской части армии.

Две девушки, несущие дозор на своеобразных «южных» воротах в лагерь. Ласканцы соорудили его таким образом, что пройти внутрь не наделав лишнего шуму, можно было только через равные промежутки между шатрами и заградительными сооружениями в виде деревянных ежей, волшебных ловушек и сигнальных артефактов.

Делали по уму и согласно фортификационной науке.

— И почему нет знаков различия? — спросила вторая дозорная.

Русоволосые, как и большинство Ласканцев, молодые и юные. Та, что обратилась к Хаджару первой, судя по ауре, еще даже не знала мужской ласки. Сложно представить себе подобное, учитывая, что на десять тысяч воинов лишь двадцатая часть было женского пола, но…

Хаджар даже помыслить не мог, чтобы в армии произошел какой-то инцидент на сексуальной почве. Нет, исключения происходили даже в Лунной армии Лидуса, но это были столь редкие исключения, что их даже в общую статистику не записывали.

Хаджар посмотрел ей в глаза. Теплые, но цепкие и зоркие. Из неё, возможно, получился бы хороший, исполнительный солдат. А потом, после увольнения, наемница или, если с ранением, то мать.

Восемнадцать, может двадцать лет. Небесный Солдат. Акцент выдавал в ней жители приграничных степей. Наверное, за всю свою жизнь, кроме родного городка, военного поселения и джунглей Карнака, она больше ничего и не видела.

А где-то там, внутри девичьего сердца, покрытого броней артефактных доспехов, теплилась память о юноше с веснушками и пастушьей флейтой. О том, как она так и не согласилась отправиться с ним ночью на крышу сеновала — любоваться звездами.

Черный Клинок, пронзая плоть, навсегда оставил в её памяти эту сцену, когда она, четырнадцати летняя, уходила с рекрутерами армии Ласкана, а позади неё пел грустную песню пастушачий мальчонка.

Вторая дозорная не успела ни вскрикнуть, ни закричать. Кинжал Хаджара, описав широкую дугу, рассек ей гортань и голосовые связки. А когда она падала, то Хаджар подхватил её ногой и мягко опускал на залитую кровью землю.

В его руках постепенно тяжелело тело первой дозорной.

Черный Клинок с жадностью поглощал те крупицы духа, которые мог найти в энергетическом теле Небесного Солдата. Её молодое, пышущее жизнью лицо, иссыхало, превращаясь в мумию. И только глаза оставались такими же живыми и яркими.

В них все еще теплилась надежда на скоро возвращение и то, что пастушок её помнит и ждет.

На землю со глухим металлическим лязгом упали доспехи, а высушенный прах развел поднявшийся ветер.

— Что там происходит?!

Один из офицеров заглянул в проход. Хаджар, показательно, отсек голову еще дергающейся в конвульсиях второй дозорной.

Фонтан крови брызнул параллельно земле. Комья багровой грязи, скатываясь воедино, покатились под откос.

Война — грязная история.

— Тревога! — закричал офицер. — Тревога!

Он хлопнул по амулету на нагруднике. Тот вспыхнул лиловой энергией и точное такие же вспышки мгновенно засияли во всем лагере. Спустя меньше, чем удар сердца, уже загудел сигнальный горн, возвещающий о нападении.

Рекка была в чем-то права — все, действительно, как по «учебнику».

Хаджар легко оттолкнулся от земли. В левой руке он сжимал меч, которым была вооружена тоскующая о пастушке девушка. Хаджар не был обоеруким мечником, но его контроля над собственным телом было достаточно, чтобы, с легкостью отбив неумелый блок молота офицера, отсечь ему сперва правую руку, затем, обратным движением, вырезать, вместе с доспехами, часть левого бока, а затем, изуродованного, бросить в гущу противников, несущихся в сторону «южных» ворот.

Их было несколько сотен. Женщины и мужчины, молодые и бывалые.

— ДЕРЕК! — во все мощь легких взревел Хаджар.

От его рыка, сопряженного с выплеском энергии, разнеслась воздушная волна. Ударив по первым рядам бегущих, она оторвала их от земли и, пронеся по воздухе десятки метров, раскидала по палаткам и шатрам.

На шум сбегались все новые и новые солдаты. Впереди шли офицеры. На весь лагерь Хаджар ощущал всего одну ауру Повелителя, а остальные — Рыыцари Духа и Небесные Солдаты.

И только где-то в далеке, в гуще крон джунглей, ярким пожаром в потоках Реки Мира сияли ауры Танигеда и Дерека.

Рядом с ухом Хаджара просвистела окутанная сиреневой энергией стрела. Ударив в землю за его спиной, она взорвалась цветками льда, разросшимися на несколько метров вокруг.

Но стоило им коснуться ног Хаджара, как они мгновенно растрескались и, обернувшись снопом острых снежинок, понеслись в обратном направлении.

— Щиты! — выкрикнул кто-то из полевых командиров.

Разом, будто механизм отлаженной машины, сотни воинов вышли вперед строя и вонзили в землю ростовые, осадные щиты. Поток снега ударил по ним и взмыл в небо стеной ледяных шипов.

— Лучники!

До слуха Хаджара донеслось, как семь сотен луков заскрипели натянутыми до плеча тетивами.

— Залп! — полевой командир махнул в сторону Хаджара мечом.

И без того темная ночь для самого Хаджара обернулась непроглядным мраком, в котором сложно было разглядеть свет далеких звезд.

Сотни стрел накрыли собой небо и устремились к одиноко стоящей цели.

Эти люди, которые стояли перед Хаджаром, не сделали ему ничего плохо. Он их никогда не видел. Не знал их судеб, не знал жизней и историй, через которые он прошли.

Никогда не видел матерей и отцов, которые ждали их возвращения домой. Не слышал первого плача детей, которых они оставили за своими спинами.

Единственное, что знал о них Хаджар — они пришли на его землю. На землю его предков. Землю его отцов, за которую те проливали свою кровь.

Пришли сюда с войной.

А значит — их ждал только один исход.

Смерть.

На том месте, где стоял Хаджар, взорвался столп черной, свирепой энергии. Он закружился в небо вихрем силы и эхо в виде сотен разрезов меча разлетелись по лагерю Ласканской армии. Крики раненных, стоны умирающих, реки крови проливающиеся на теплеющую от битвы землю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 905**

Черный дракон, сотканный из тумана и мистерий меча, врезался в строй противников. Плечом Хаджар проломил щит воина, которому не посчастливилось оказаться у него на пути.

Осколки стали впились в стоящих рядов воинов, но те не успели почувствовать, как холодный металл пронзает их плоть. Куда раньше в кровавые ошметки их превратило эхо даже не от взмахов меча Хаджара, а от его движения.

Со стороны это выглядело, будто когти дракона рассекли стоявших по соседству воинов и то, что некогда было их телами, разлетелось в разные стороны.

Кровавые дождь пролился на ряды стоящих сзади.

Воина, держащего щит, буквально смело. Изломанной куклой, распадающейся в воздухе на составные части, он рухнул под ноги лучникам.

Пропела чья-то тетива и стрела почти впилась Хаджару в плечо, но стоило ей оказаться на расстоянии в метр, как невидимая сила стерла её в порошок.

Хаджар хорошо контролировал свое Графство меча — высвободи он его в полную мощь и солдаты, стоящие на расстоянии в сорок шагов, мгновенно погибли бы. Но Хаджар ставил своей целью не истребить армию, а сосредоточить её внимание на себе.

Иначе, вместо того, чтобы угнать корабль, отряд столкнулся бы системой самоуничтожения, которую запустили бы перед смертью капитаны судов.

Нырнув в сторону, Хаджар увернулся от скользнувшего вдоль его шеи палаша. Перехватив ведущую руку воина, хаджар сломал её в запястье.

Крик противника сладкой музыкой пролился Дархану в уши.

Он уже и забыл, как давно это было, когда в последний раз он сражался в честном, открытом бою. Где нет ни интриг, ни тайн, лишь враг, пришедший забрать твою землю.

На противоходе, Хаджар окончательно превращая руку солдата в труху, его же палашом снес сперва голову копейщику, пытавшемуся дотянуться до берда Хаджара, а затем и пронзил живот самому владельцу палаша.

Ногой он оттолкнул агонизирующее, захлебывающееся собственной кровью тело, в гущу врагов.

А затем, легким листом скользнув в обратном направлении, локтями врезался в защищенные забралами лица тяжелой пехоты. Сталь, сминаясь, рассекала плоть и кости.

Кровь пролилась на руки Хаджару, а сломанные зубы ливнем затрещали по его наплечникам.

Разворачиваясь юлой, Хаджар снес головы умирающим солдатам.

Черный Клинок праздновал свой кровавый пир. Все трое, еще до того, как упасть не землю, превратились в высушенный прах, развеянный ветром. Так что рухнули лишь их изломанные и разрезанные доспехи, но никак не тела.

Отцы и матери не дождутся тел погибших — кто пришел с войной в Дарнас, навсегда в нем и останется!

Вокруг Хаджара постепенно смыкалось кольцо воинов. Семеро копейщиков, подобно лучам солнца, со всех сторон вытянули оружие в пояс противнику.

Каждое оружие было окутано мистериями Духа Копья и энергией Небесных Солдат. Когда-то давно, этого бы хватило, чтобы трижды отправить Хаджара на тот свет.

Сейчас же, оттолкнувшись от земли, Хаджар взмыл в воздух, а приземлился уже на скрещенные лезвия копий. Одним ударом, направленным в сердцевину перекрестия копий, он выбил их из рук воинов.

Древко каждого копья, ударив вертикально вверх, врезалось в подбородки солдат. Их шеи хрустнули и тела тряпками упали на колени. Захлебываясь белой пеной, они бились в судорогах, но уже ничего не могли поделать. Они пропадали под ногами идущих следом воинов.

Хаджар увернулся от выпада булавы и, поднырнув под неё, одним слитным движением проскользил к противнику и, выныривая из-под его руки, схватил врага за лицо.

Пальцы Хаджара обхватили забрало. С ревом он сдавил их и голова противника лопнула переспелым арбузом.

— Мечники! — раздалась команда. — Стена щитов!

Тут же вокруг Хаджара, на площади в тридцать шагов, сформировалась стена из щитов. Нижний ряд плотно сцеплялся с верхним, создавая стойкую ассоциацию с пчелиными сотами.

Затем, через верхний уровень, возвышавшийся над землей на добрых полтора метра, выпрыгнули два десятка мечников. От простого клинка, до тяжелой, двуручной сабли — одного из редчайших видов клинка.

Хаджар крутанул Черным Клинок и, скаля звериный оскал, бросился в ближний бой.

Перед ним сразу оказалось пятеро мечников с абсолютно разными клинками, но каждый из них — такой же Рыцарь Духа начальной стадии, как и сам Хаджар.

Видя, что противник несется в лобовую атаку, они синхронно, в нужный момент, сделали по яростному, молниеносному выпаду. Мистерии меча, сливаясь с энергией, хлынули в сторону Хаджара, но так и не дотянулись до его тела.

В самый последний момент перед столкновением, Хаджар создал волей пространственный разрез за своей спиной. Рваным движением разрывая дистанцию и обманывая противника траекторией своего движения, Хаджар одним взмахом Черного Клинка разрубил пять вытянутых в его сторону мечей.

Не останавливаясь и не теряя момента, он оттолкнулся левой ногой, бывшей опорой позади корпуса и прыгнул вдоль земли. Разворачиваясь веретеном, подсек правой ногой пятерых мечников и, пока те, ошарашенные падали, перехватив меч обратным хватом, широким ударом, одновременно с поднятием корпуса, ударил первого из них по темечку.

Целый поток крови ударил по выставленным вокруг щитам, когда пятеро мечников, Рыцарей Духа, всего за доли секунды оказались рассечены вдоль позвоночника — от темечка до самых пяток.

Но, как и прежде, вместо костей и вываливающихся внутренностей, на землю упали только их изуродованные доспехи. Белый прах развеял ветер, а Черный Клинок вновь получил крупицу столь вожделенной им пищи.

Оставшиеся пятнадцать мечников не были столь же ретивы, как их почившие товарищи. Двигаясь слаженно и спокойно, они обступали Хаджара беря его в тесное кольцо. А затем разом, со всех сторон, напали с собственными техниками.

Хаджар рыча, закрутил вокруг себя кокон Черного Клинка. Его меч сверкал с такой скоростью, что казалось, будто он владеет не одним клинком, а сразу восьмью.

Одновремено отражая натиск семерых мечников, он успевал следить за тем, как те менялись с теми, кто переводил дух за спинами боевых товарищей.

Пространство и длина клинка не позволяли встать вокруг одного человека больше, чем всемером. Но даже так — этого должно было хватить, чтобы зарубить любого, даже самого умелого противника.

Но ни один клинок не был способен даже оцарапать доспехов Хаджара. Черный Клинок летал вокруг Хаджара и каждый раз он отражал, отбивал, блокировал и контратаковал противника.

Сам же Хаджар, казалось, не двигался с места, но при этом он был попросту настолько быстр, что рядовые Рыцари Духа не были способны уследить за движениями его тела и рук.

Им начало казаться, что они сражаются против тени, которая то замирала, то, обернувшись туманом, появлялась уже в другом направлении и в совершенно другой стойке.

Они все равно как сражались с миражем, но вместо того, чтобы биться с пустотой, пытались одолеть духа смерти. Ибо с каждым новым взмахом, появлялось понимание того, что скоро меняться станет не с кем, ибо земля уже хрустела от рассеченных доспехов и белого праха, укрывшего вязкую от крови грязь.

Хаджар успевал не только на равных фехтовать одновременно с семью противниками, но и находить бреши в их обороне и отправлять к праотцам одного мечника за другим.

А затем над парусами одной из каравелл в небо взлетел сигнальный залп волшебной, зеленой искры.

— Наконец-то, — прошептал Хаджар и, резко замерев, высвобождая королевство, рубанул мечом перед собой. — Третий Удар: Вернувший Меч!

Черное торнадо, поднимаясь к небу, мгновенно превратило сотни стоявших поблизости солдат в кровавую труху. Оно срывало с земли шатры и палатки, превращало в щепки оборонительные укрепления. Тысяча воинов, стоявших вокруг места схватки, оказалась втянута внутрь этого вихря, где их постигла еще более страшная участь, чем тех, кто погиб мгновенно.

Если стену из щитов и стоявших за ней солдат попросту измололо, то тысячу других солдат заживо рвало на части.

Крики умирающих от страшной техники слились в единой поток боли и смерти.

Синяя птица Кецаль, взмахнул крыльями, приземлился на борт каравеллы.

— Почему так долго? — спросил Хаджар, карем глаза наблюдая за тем, как Черный Клинок с жадностью впитывает те капли крови, что остались на его лезвии.

— Никак не могли нейтрализовать иероглиф самоуничтожения, — ответила Рекка, бросая под ноги Хаджару вышеупомянутый артефакт.

— Взрываем, командир?

— Взрывай, — кивнул Краейну Хаджар.

— О да, — протянул тот и пустил по сплетенной веревке частичку своей энергии. Заряды волшебного пороха на соседних кораблях, которые она связывала, мгновенно обернулись огненными шарами.

Взрывная волна надула паруса захваченной отрядом каравеллы, а стоящий за штурвалом Эйнен нажал на педали и поднял рычаг. Судно, словно рукой невидимого гиганта, подкинуло в воздух и за мгновение подняло на несколько километров.

Земля, оставшаяся за бортом, превратилась в сияние пожара. Подбитые корабли падали на землю. С жутким треском и грохотом они разламывались на части, погребая под собой тех солдат, которым повезло спастись от техники Хаджара.

— ДАРХАН! — прозвучал крик.

И поток чужой воли, пробивая щит, хлынул на палубу корабля. Хаджар не успел ничего понять, как перед ним возникла фигура Гэлхада. «Плеть воли» Дерека, схватив великана, стянула его с палубы и потащила к земле.

— ГЭЛХАД! — закричала Анис и бросилась следом.

Пробегая мимо Хаджара, она получила от него мощный, но аккуратный удар под затылок и, споткнувшись, распласталась на палубе.

— Не останавливайся! — крикнул Карейн Эйнену.

Их корабль очередным рывком переместился еще на несколько километров в небо. Туда, куда воля Дерека уже не могла дотянуться.

Хаджар, до белых костяшек сдавив бортик корабля, вглядывался в сияющую алым светом точку на полотне темных джунглей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 906**

— Как она?

Карейн, закрыв за собой дверь в находящуюся под капитанским мостиком –капитанскую каюту, остановился около Хаджара. Если последний облокотился на бортик грудью и вглядывался в рассекаемые судном облака, то последний, оперевшись спиной и локтями, до хруста шейных позвонков запрокинул голову и смотрел на темнеющее небо.

Где-то там, в вышине, уже светили знакомые Хаджару звезды. Если постараться, то он мог даже отыскать ту, под которой был рожден и сам.

В тот день — посреди осени, когда впервые за год приходят северные ветра, был рожден Хаджар Дюран, впоследствии Хаджар Травес, ныне Хаджар Дархан, последний из племени Лазурного Облака.

Впереди облака пронзали знакомые Хаджару вершины гор из черного камня, укрытого никогда не тающими снежными шапками.

Подул ветер. Он принес с собой метель и вьюгу. Практически синхронно Краейн и Хаджар достали из пространственных артефактов меховые плащи-шубы и, накинув на плечи, потуже завернулись.

— Как и любая женщина, потерявшая возлюбленного — тяжело, — Карейн достал сверток особого дурманящего табака и закурил. Он выдыхал струйки дыма, которые, стоило им пройти сквозь волшебный щит корабля, мгновенно исчезали в небе. — Может, теперь тебя ненавидит.

— Логично.

— Наверное, — пожал плечами Карейн. — но что для мужчины логично, то для женщины — буря эмоций и чувств. И неважно, сколько им веков и как высоко они забрались по пути развития.

Хаджар никак на это не отреагировал.

Глядя на Тареза и то, как самозабвенно тот курит в затяг, Хаджар достал свою трубку. Уже много времени прошло с тех пор, как он в последний раз забивал её табаком.

Она успела покрыться маленькими черными пятнышками, а местами и вовсе пахла чем-то затхлым и приторным.

Хаджар очистил её усилием воли.

— Почему ты именно меня отправил к ней? — спросил, внезапно, Карейн.

Хаджар посмотрел на Эйнена — тот стоял за штурвалом. Ветер развевал ленты его белоснежной маски, которой он скрывал жуткие шрамы, полученные в джунглях Карнака.

В бочке на мачте сидел Том. Он вглядывался в подзорную трубу. По последним известиям, которыми любезно поделилась Рекка, за те два неполных месяца, что миновали со смерти Оруна, все северные баронства успели обзавестись воздушными блок-постами.

Кроме этих двоих, никто, больше, особо занят не был. Воли Эйнена вполне хватало, чтобы управляться с судном.

Так что Хаджар не мог соврать Карейну, сказав, что никто кроме не может.

— Дай-ка угадаю, — аристократ щелчком пальцев выбросил окурок за борт корабля. — Потому, что в случае чего, я смогу её убить?

— Попытаться, — кивнул Хаджар, не видя ни единой причины, чтобы отпираться. — Убить Анис, поверь мне, будет очень нелегко.

— Откуда такая уверенность, что вообще подобная ситуация может возникнуть? — Карейн развернулся лицом к облакам и встал плечом к плечу с Хаджаром. –Она сильная. Душевные раны уже затягиваются шрамами. Дора и Акена ей помогают. Вряд ли она сломается и впадет в безумство из-за гибели своего спутника жизни.

Гибель спутника жизни… Как и все остальное, даже приобретение на пути развития спутника жизни, иными словами — истинную любовь, имело как положительные, так и отрицательные стороны.

И самой главной и опасной отрицательной стороной было то, что после смерти одного, второму приходилось очень несладко. Вплоть до того, что переживший свою, в буквальном смысле, половину, мог умереть от душевных ран. А в случае, если он был силен духом, но не разумом, выжить, но впасть в разрушительное безумство.

История знала множество примеров, когда впавшие в безумство адепты вырезали целые поселения, пока их, наконец не успокаивали и не отправляли к праотцам, где те могли бы вновь обнять утерянных возлюбленных.

— Дерек не станет убивать Гэлхада, — Хаджар затянулся и выдохнул колечко. Как всегда — неровное и косое.

— Я тоже так думаю, — кивнул Карейн. — если он получил Маги Мертвых, то это еще не значит, что он сразу сможет выполнить ритуал Сломанного Порога. Ему потребуется тренироваться.

Хаджар искоса глянул на аристократа. Тот был далеко не глуп. И, учитывая как к нему, иначе, чем ко всем остальным, относилась Рекка, скорее всего, даже не глупее светоча разума из корпуса Стражей.

— Поэтому, — Хаджар вытряхнул табак за борт и убрал трубку в пространственное кольцо. Не пошло… — поэтому, когда мы встретим Гэлхада, ты должен быть рядом, чтобы…

— Убить либо его, если Дерек сможет сломить его разум, волю и дух. Или убить Анис, если она не сможет пережить вида того, во что Дерек превратит нашего великана.

Хаджар сдержано кивнул. Он понимал, что не должен чувствовать вины за произошедшее. Ведь Гэлхад, как и любой другой адепт, шел своим собственным путем развития и был уже взрослым малым.

Решение выпрыгнуть перед потоком воли Дерека было его собственным и ничьим другим. Но, тем не менее, Гэлхад, все же, помог Хаджару, хотя имел все основания этого не делать.

— Гэлхад силен, — вздохнул Хаджар. — он смог отказаться от статуса младшего наследника аристократического дома. От семьи, от крови, в будущем — от той силы, которая она ему давала. Он просто так не сдаст Дереку душу и волю.

Карейн поморщился.

— Даже не беря в расчет Магию Мертвых, командир, но пытки… Я видел, собственными глазами, как они ломали тех, кто был в сто крат сильнее Гэлхада. Как они превращали людей в безвольных червей, готовых на все, лишь бы закончить агонию. Как они уже не хотели жить, а лишь молили ниспослать им скорую смерть.

Хаджар не стал спорить. Он слишком хорошо помнил тот год, что провел в темном склепе в подвале места, которое считал домом. Под властью человека, который убил его родителей.

Его не пытали. Порой, даже, кормили. Но, все равно, это было испытание, которое он не пожелал бы пройти даже Дереку.

— Вижу заставу! — прокричал Том. — Застава в часе лета к северу!

Эйнен начал постепенно тормозить, а потом выбросил в облака небесный якорь — прикрепленный к огромной цепи специальный артефакт, который действительно выглядел как якорь.

Впервые, когда Хаджар увидел нечто подобное, то это сперва заставило его улыбнуться, а потом восторженно вздохнуть. Огромное судно, стоящее на облаке, которое пронзал тяжелый, многотонный якорь.

Ожившая мечта музыканта, прикованного к постели в холодной, почти всегда пустой палате.

Хаджар вспомнил женский смех сквозь слезы и пение.

Он не хотел этого вспоминать. Больше никогда.

Ни за что.

Но племя Шук’Арка вытянуло сокрытое под замками прошлое наружу. Пусть лишь его эхо, один единственный полуоттенок, но Хаджару придется с этим как-то справляться.

Впрочем, он уже привык.

— Ты уверен, что хочешь этого? — Эйнен, отойдя от штурвала, подошел к другу и положил ему руку на плечо. — Этот бой мы…

— Вместе мы его проиграем, — покачал головой Хаджар. — Следуй плану, друг мой и тогда мы еще выпьем браги за нашу славную победу.

Эйнен притянул Хаджара и коснулся своим лбом его лба.

— Я не прощаюсь, варвар. Мы еще свидимся с тобой.

— Конечно, — прошептал Хаджар.

Затем, резко обняв товарища, с которым прошел через сотни битв и самые опасные приключения, развернулся и, не оглядываясь, прыгнул за борт корабля.

В этой битве он должен был сразиться в одиночку.

Пришло время поставить жирную точку в той истории, что привела его в Даанатан, столицу некогда ненавистной, а сейчас трепетно оберегаемой Империи Дарнас.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 907**

Молодой стражник первой небесной заставы Свободных Баронств смотрел на вьюгу, бушующую за волшебным барьером их крепости. Вьюга была такой страшной, что в вое ветра, кружащими белую стену снега, молодому стражнику постоянно слышался рев Белых Обезьян.

Жутких тварей, которые, порой, совершали набеги на их крепость Ярости Зверей. С ними всегда выходили сражаться лишь сильнейшие из офицеров, некоторые из которых даже подобрались к грани становления Истинным Адептом!

Для стражника, встретившего лишь свою двадцатую зиму, подобные высоты казались чем-то запредельным. Сам он сумел, при вей поддержки родного села, направленного лишь на него одного, добраться до ступени Формирования Зерна.

В родной деревне он считался непревзойденным гением, на которого возлагались большие надежды, а здесь… нет, слабейшим он не оказался, все же — не смертный, а уже практикующий, но далеко не адепт.

Да и технику, которую он начал учить, получил лишь «по блату», в прямом смысле слова — в лотерее выиграл. Очков Славы, которые требовал «Клинок Огненного Сокола», техника уровня Духа, он бы не собрал и за пять лет.

И сейчас, когда он, недавний гений, смотрел на способный стесать плоть с костей, буран, то его сердце сжималось.

— Ох, хорошо-о-о-о, — бывалый страж потер щеки собранным с зубца крепостной стены снегом. — Зима в этом году будет тепловатой, конечно, но и так сойдет.

— Тепловатой? — едва ли не воскликнул молодой страж. — Ты, может, своим единственным глазом плохо видишь, но вон там, — юноша взмахнул рукой, указывая на вьюгу за волшебным щитом. — творится настоящее безумие.

— Безумие? — стражник засмеялся, а потом повернулся к следующему посту, где стояли такие же битые жизнью мужи, как и он сам. — Слышали, мужики, этот малой говорит, что там творится настоящее безумие!

Стражники переглянулись, а затем, едва ли не держась за животы, засмеялись в голос.

— Ты зря это, — прошептал рядом с ним другой новобранец, пришедший на службу в первую заставу на месяц раньше. — сейчас начнется.

— Что начнется.

— Вот это…

— Молодо-зелено, мальчишка, — бывалый стражник, чье лицо и руки, как и у многих, пересекали широкие шрамы не только от клинков и стрел, но и когтей. — Вот была зима здесь, лет восемь назад, когда ты еще девок за сиськи не трогал даже, вот то была зима. Такая вьюга стояла, что даже сэры офицеры — ступени Трансформации, могли бы в ней не выжить.

— Помнишь, Седрик, — закричали с соседнего поста. — как сам едва себе малыша не отморозил?!

— Да какой он малыш?! — засмеялся бывалый. — моего питона таким холодком не возьмешь!

— Да, действительно, он даже холодку не нужен. Питон твой.

И солдаты хором засмеялись. Даже одноглазый Седрик.

— Восемь лет назад… это, разве, не тогда, когда звери с гор спускались? –юноша вспомнил тот вечер, когда мать и отец взяли их с братом и спрятались всей семьей в погребе.

А когда, на утро, после страшного грохота, вышли наружу, то от их дома осталось лишь несколько палок и вытоптанная земля.

Вынырнув из воспоминаний, юноша не мог понять, в чем дело. Все бывалые стражники, как один, перестали смеяться. Они, невольно, дотронулись до шрамов от клыков и когтей на их телах и лицах.

— Именно тогда, — тяжелым голосом ответил Седрик. — Когда еще это была не крепость Первой Заставы, малец, а бывший Шестой Павильон Секты Черных Врат. Оплот Лунной Армии Балиума и Лидуса в их борьбе против захватчиков Черных Гор.

— Лунная армия? — юноша явно был удивлен. — Постойте, вы хотите сказать, то эта застава — тот самый Шестой Павильон.

— Он самый, — кивнул Седрик. — так что-то, что ты сейчас видишь за щитом –просто небольшой ветерок по поздней осени. Настоящая зима еще впереди. Еще успеешь пять шкур на себя надеть, а все равно задубеть.

Юноша пропустил мимо ушей предупреждение о приближающихся холодах. Его куда больше интересовал тот факт, что он, оказывается, служил в месте, про которое слышал столько легенд и историй.

Вообще, что в Лидусе, что в Балиуме, тема Лунной армии находилась под строжайшим запретом и обсуждать её — себе дороже. Во всяком случае, так было до тех пор, пока бывшие враждующие Королевства не вошли в состав Империи Дарнас и не стали её полноправными баронствами.

А произошло это не так уж и давно, так что люди, по старой памяти, все еще избегали упоминания о Лунной Армии и её предводителе…

— А это правда?

— Что… правда? — теперь уже вынырнул из своих воспоминаний и сам Седрик. Он машинально поправил повязку, прикрывавшую тот жуткий шрам, заменявший ему левый глаз.

— Ну, — юноша заозирался по сторонам будто боясь, что их кто-то услышит. –О Безумном Генерале? Ну, что он само исчадье бездны и заключил сделку с патриархом секты Черных Врат, а потом предал Лунную Армию и родной Лидус, чтобы…

Мощный удар кулака под дых выбил из легких юноши весь воздух. Тот согнулся в три погибели, выронил копье и, будто выброшенная на берег рыба, хватал воздух ртом.

Долго находиться в таком положении ему не дали. Седрик схватил юношу за грудки, вздернул над обледенелым камнем бортика крепости и перевесил в сторону снежной пропасти.

— Вот так вот, значит, да?! Вот так молодые помнят имена почивших генералов прошлого?!

Юноша, от страха, вообще плохо понимал, что происходит. Он лишь смотрел на снежную пропасть, раскрывшую ждущие его объятья.

Он услышал топот ног и голоса стражников с соседнего поста.

— Седрик, угомонись. Или опять наряд от офицера захотел?

Чужие руки втянули юношу обратно на бортик.

— Нет, ну вы слышали, что он сказал?! Сказал, что сэр Безумный Генерал предал нас и…

— Слышали, Седрик, — кивнули бывалые. Они столпами возвышались над тяжело дышащим мальчишкой, который всем телом вжимался в надежный каменный зубец, ограждавший его от падения в ледяную пропасть. — Восемь лет мы это слышали. Теперь, скоро, имя генерала отмоют и мы сможем спеть ему песни тризны.

— Восемь лет, — прошипел Седрик и сплюнул мальчишку под ноги. — восемь лет я терпел, когда славу нашего прошлого топтали грязными ногами такие же невежды, как этот салага. Больше не собираюсь! Восемь лет, братцы, я ждал, чтобы спеть тризну по нашему генералу! Восемь, ублюдочных, бесчестных лет! И если меня отправят в наряд или палками выбьют за то, что я вколочу его поганые слова ему обратно в глотку, так пусть так тому и быть!

Пудовый кулак Седрик взмыл в воздух. Юноша, от испуга, закрыл лицо руками. Он ждал вспышки боли, когда удар бывалого прилетит ему по лицу, но боли все не было и не было.

Неуверенно, полу-испуганно, мальчишка открыл глаза. Он увидел пять замерших фигур. Седрика, который так и не опустил кулака на лицо «салаге» и еще четверых бывалых, держащих его за предплечья и свободную руку.

Так они впятером, замерев, и смотрели куда-то за пределы крепости.

Мальчишка, не понимая, что происходит, выглянул за бортик.

— Что за…

Сквозь снежную бурю шла тень. Ветер трепал белый, меховой плащ. Юноша пригляделся и не смог поверить своим глазам. Это была шкура Белой Обезьяны ступени Короля. Монстра, с которым не справился бы и офицер-командующий крепостью.

Подойдя вплотную к волшебному щиту, тень вытянула перед собой руку. Полностью укрытая алыми татуировками, она с легкостью, не создавая возмущения в магии, прошла сквозь пелену, а следом из бурана показался мужчина.

Высокий, плечистый, покрытый мускулами и шрамами. С суровым лицом, длинными черным в волосами, в которых качались белые перья и разноцветные бусины.

И, несмотря на это, он выглядел молодого, красиво и, как-то, по-звериному дико.

Его плащ-шуба из шкуры белой обезьяны волочился по снегу, оставляя длинный шлейф, стирающий его следы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 908**

Бывалые воины, до этого замеревшие в комичных позах, вдруг вытянулись по струнке. Из их глаз катились слезы. Но не грусти или радости, а гордости. Такие жгучие и пылкие, что ими можно было растопить бушующий за пределами щита буран.

Седрик первым из пяти сжал кулак и, вытягиваясь по струнке, ударил им в район сердца. А затем, как будто ждал этого всю жизнь, закричал полным ярости и битвы воплем:

— Ааааа! — и вскинул к небу кулак.

— Аааа! — кричал он, прерываясь лишь на очередной вздох. И слезы гордости катились по его покрытым шрамами щекам.

— Ааа! — внезапно донеслось с другой стороны крепости.

— Ааа! — воины, находящиеся внутри крепости, на ходу надевая доспехи и обнажая клинки, выбегали на стену.

Юноша видел, как остальные, кто помоложе, тоже не могли понять, что происходит. А меньше, чем за минуту, на стене крепости собралось несколько тысяч бывалых стражей первой заставы.

И все, как один, вскинув кулаки к небу, кричали свой воинственный клич. Затем, резко замолкнув, они выставили вперед щиты и начали бить о них копьями, молотами, топорами и щитами.

Мерные удары, один за одним, сливались в ритмичный гул.

— Что здесь происходит?! Демоновы дети! Всех высеку! Всех отправлю на…

Растолкавший народ офицер-командующий, подобравшись к краю уступа. Огромный муж, бившийся двуручной секирой, которого боялись все Черные Горы и их окрестности, вдруг тоже замер.

— Мой генерал… — прошептал он. А затем, как и остальные, поднял приставленный к зубцу щит и ударил о него секирой.

А затем, резко, крепость погрузилась в мертвую тишину. Тысячи воинов смотрели на единственную фигуру, стоящую на снегу у подножия крепости.

Мужчина в шкуре Белой Обезьяны выставил в сторону руку. В ней, прямо из воздуха, материализовался клинок темнее самого мрака.

Раскрутив его, он вонзил меч перед собой.

— ААААА! — сотряс горы его полный нечеловеческой мощи и ярости, рев. И, вместе с ним, столп темной энергии, закружившийся вокруг фигуры, вдруг преобразился в огромного, черного дракона. Тот пронесся над крепостью и исчез где-то за горой.

Воины-старики еще некоторое время стояли в тишине.

Затем все, как один, сняв шлема, положили их на бортик крепости и, не выпуская оружия из рук. Опустились на колени. Лбами они уперлись в камни и, простояв так, не заботясь о шокированных молодых, почти целую минут, поднялись на ноги.

— Отправить гонца в столицу к главнокомандующему Лергону, — отдал приказ офицер-командующий. — оповестить, что его старый друг вернулся на родину.

— Так точно, сэр командир! — отсалютовав, один из адъютантов понесся ниже по лестнице.

Офицер повернулся к другому.

— Можно, сэр? — спросил один из самых старых солдат. — Неужели, наконец-то, можно?

— Можно, — кивнул командующий, а затем во всю мощь легких взревел. –Зажечь сигнальный огонь Лунной Армии Свободных Баронств! Равнение — на пламя!

Сигнальный огонь? Юноша не очень понимал, что происходит. Но он знал, что только за попытку посетить сигнальную башню, которую во уже восемь лет никто не использовал по назначению, можно был лишиться звания и здравия спины, потому как палками её отходили бы знатно.

Сейчас же десятки воинов, выломав скрепленные металлическими скобами двери, ринулись по лестнице на башню. Вперед них всех бежал Седрик.

Схватив висящую над сложенными дровами масляную лампу, он сорвал покрывало, которые укрывало их от снега, и разбил емкость о древесину.

Масло хлынуло на дерево и Седрик, щелкнул огнивом.

Вспыхнул столп жаркого огня.

И тысячи воинов, салютуя, повернулись к огню.

Все они молча прижимали кулаки к сердцам.

Юноша же видел, как пламя танцевало не только на сигнальной башне, но и на их лицах, в их преисполненных гордости глазах и душах.

Казалось, что только сейчас, только в эту минуту, они стали по-настоящему свободными. Не когда в королевства приплыли на волшебных, летающих судах, легионеры из Дарнаса, а только сейчас.

А затем, где-то у самого края Черных Гор вспыхнула маленькая, желтая точка. Затем еще одна. И еще. И еще и так, пока целый путь из желтых точек не простерся до самого Лидуса.

И ветер донес до слуха юноши простое, но такое ликующее:

\* \* \*

— Генерал Лиан, — в кабинет к генералу нынешней Лунной Армии Лидуса, ворвался тучный и уже немолодой человек. — Вы видите, генерал Ли…

— Вижу, офицер Саймон, вижу, — кивнула Лиан.

Она стояла у окна и смотрела, как в вечернем небе вспыхивают огни. Заброшенных сигнальных башен, которые не использовали уже на протяжении восьми лет — с эпохи последней войны между Королевствами и последнего набега Кочевников.

Сигнальный огонь вспыхнул над Весенним Городом и все стихло.

Щелканье каблуков Лиан, вытянувшейся по струнке, стало единственным звуком, нарушившим гробовую тишину.

— Мой генерал, — прошептала она, а затем молча вскинула кулак к небу.

Тоже самое, пухлыми ручками, пыхтя от натуги, сделал и Саймон.

Тоже самое, у подножия армейского замка, на вершине которого находился кабинет Лиан, сделали и сотни тысяч воинов Лунной Армии.

\* \* \*

— Простите, что заставил вас ждать, — фигура, завернутая в походный, черный плащ, опустилась около двух пустых надгробных плит.

Рядом шумел прибой озера. Качались кроны фруктовых деревьев. Кусты роз, холмы тюльпанов и ворох простых, полевых цветов.

Рука, покрытая алыми татуировками, смахнула листья и траву с холодного камня.

«Урожденный Эрен Дюран, старший лейтенант Лунной Армии, потерянный брат и найденный друг. Пусть праотцы встретят тебя медом и хлебом».

Фигура достала из мешочка, привязанного к поясу, обручальный браслет. Широкий, коричневого цвета, такой надевали на предплечье мужчинам.

Мужчина положил браслет на надгробие, затем опустился, коснулся лбом камня и замер на некоторое время. Когда же он поднялся, то откупорил бутылку вина, сделал два больших глотка, вытер губы и вылил оставшееся содержимое на землю.

Затем он счистил поросль и со второго надгробия.

«Сера, горячая ведьма южных песков. Верная возлюбленная и прекрасный друг. Пусть праотцы встретят тебя сладким молоком и хлебом».

Мужчина положил на надгробие тонкий, белый кожаный обручальный браслет, а затем два пустынных цветка.

— Кто ты такой? — лезвие широкой сабли уперлось в спину мужчине. — Как попал в баронский сад?

Светловолосый юноша, в простых одеждах, источал ауру развитой стадии Рыцаря Духа. Позади него обросли щитами десятеро легионеров империи. Наспех вооруженные, со щитами, они уже активировали свои артефактные доспехи и теперь выглядели, для Баронств, одной из самых грозных сил.

— Мы скоро встретимся, друзья, — прошептал мужчина.

— Спрашиваю еще раз — кто ты такой?

— Постой, Ренен! — баронесса Элейн, отмахиваясь от бегущих следом служанок, пытающихся облачить свою «хозяйку» в платья, в одном только ночном белье, выбежала в сад.

— Баронесса, — тут же поклонился светловолосый Ренен, но сабли не убрал.

Элейн остановилась около воинов. Она смотрела на черноволосого мужчину, завернутого в плащ. И на то, как тот быстро, слишком быстро, убрал свою исписанную алыми письменами руку.

Так они и стояли, смотря друг на друга. Две пары ярких, небесно голубых глаз.

Затем, внезапно, Ренен вдруг понял, что больше уже не держит саблю у торса мужчины. Оружие, каким-то неведомым образом, вернулось ему обратно в ножны. А на его солнечном сплетении лежит рука странного мужчины.

— Сильная воля, — произнес себе под нос незнакомец, чье лицо скрывал капюшон. — добрая душа. Ты будешь хорошим отцом.

Затем мужчина повернулся к баронессе. Его взгляд проскользил от длинных, золотых волос, до живота.

— Назови своего сына в честь нашего отца.

В следующее мгновение огромная синяя птица Кецаль, взмахнув крыльями, взмыла к небу и, превратившись в синюю точку, исчезла где-то в облаках.

На земле же остались шокированные легионеры, ничего не понимающий Ренен, тихо плачущая Элейн и два обручальных браслета на гранитных надгробиях.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 909**

Хаджар скинул с головы капюшон. Над ним высилась гора, где он, почти девять лет назад, впервые, за долгие годы, смог пообщаться с сестрой.

Сестрой, которую он не мог даже обнять…

Хаджар, с каждым годом, становился все сильнее, но и его враги оказывались все могущественнее и могущественнее. Дерек, пока, не знал, что Лидус являлся настоящей родиной своего заклятого врага. И, тем более, ему было неизвестно о Элейн и её ребенке.

Само дитя Хаджар увидел только благодаря Взгляду сквозь потоки Реки Мира. Его отец — светловолосый фехтовальщик, Рыцарь Духа развитой стадии, не имел особой родословной или силы внутри крови (как это было у некоторых аристократических кланов), но Хаджар чувствовал в нем доброе сердце и крепкую волю.

Он станет хорошим отцом его племяннику и крепкой опорой для Элейн.

— И все же, — вздохнул Хаджар. Поднимаясь по горе, он буквально заново переживал те события, которые привели его к злосчастному обрыву. — Так и не обнял…

Обнять сестру. Сказать: «Ну здравствуй, Лучик, я дома». Хаджар, в самые тяжелые часы своей судьбы, думал об этом не раз и не два.

Но, увы, до тех пор, пока есть такая угроза, как Дерек Степной и иже с ними, Хаджар не мог подвергать опасности отчий дом и сестру. Особенно когда он знал, что Элейн ждала рождения наследника дома Дюран.

Хаджар наклонился и провел ладонью по тонкому покрову снега, которым ветер укрыл уступ. Еще мокрые снежинки липли к его пальцам, но он почти не чувствовал идущего от них холода.

Ветра в Лидусе, регионе, где жили миллионы смертных, были такими ласковыми, что Рыцарь Духа почти не чувствовал мороза. Лишь Черные Горы Балиума оставались исключением, но и там Хаджар вполне комфортно мог обойтись без шубы.

Просто…

— Не важно, — сжав кулак, Хаджар выпрямился и шагнул в пропасть.

На этот раз спуск оказался куда проще и даже приятнее, чем в прошлом. Нырнув солдатиком в бурный горный поток, Хаджар безо всякого труда нашел нужный «путь» в ветвящимся изобилии подводных коридоров.

Абсолютная память Рыцаря Духа и минимальная поддержка нейросети делали свое дело.

Вынырнув у небольшого уступа, Хаджар волей высушил свои одежды. Не разжигая костра, вполне комфортно видя и ориентируясь в этой не подкрепленной какой-либо чуждой энергией или аурой тьме, Хаджар с улыбкой смотрел на почти истлевшие остатки одежды, каменеющие угли от костра и рыбьи кости.

Даже несмотря на влажность, грот, где он провел несколько дней с сестрой, сохранил свидетельства их присутствия.

— Сентиментальным стал, да? — прошептал Хаджар.

Развернувшись, он вновь нырнул в реку. Когда-то ему приходилось использовать внутренности плавающих здесь рыб и ориентироваться по свечению мистической травы, но теперь, не обращая внимания ни на бесполезный для себя ингредиент, ни на подросших за это время подводных жителей, миновав камеру, в которой сражался с, казавшимся тогда, гигантским монстром, вскоре оказался на дне горного озера.

Здесь было все, как и запомнил Хаджар. Разрушенные постройки древних храмов, покрытые мхом и гнездами ласточек. Пробитая буйными травами некогда широкая и красивая тропа из каменных плит. Редкие колонны, которые теперь, из-за растительности, сложно было отличить от природных объектов.

— Иронично, — протянул Хаджар.

Раньше он даже представить не мог, какой цивилизации могли принадлежать эти постройки. Теперь же, лишь одного взгляда, хватило, чтобы определить наследие вымерших Talesh.

Летающий Город Магов, последний осколок которого — Библиотеку, Хаджар собственноручно разрушил.

И, кто бы мог подумать, что тогда Хаджар увидел архитектуру и развалины древней цивилизации вовсе не впервые. Что он уже касался их наследия.

Идя по тропинке, по которой некогда уже ступал, Хаджар проводил пальцами по осколкам далекого прошлого. Они резали ему пальцы и капли крови, не успевая стекать на землю, испарялись.

— «Смерть тебе принесет тот, кто не был рожден», — вспомнил Хаджар слова Древа Жизни.

Мертвецы, которых собирался поднять из земли Дерек, действительно не были никем рождены. Может его убьет волшебный зомби? Впрочем, Хаджар уже устал в каждой тени находить подтверждение пророчеству Древа Жизни.

Это было сродни подсказкам Фреи. Если с радугой все еще было более менее понятно, то с «помни про подарок» и «не верь полукровке»… Что же, у Хаджара и так не было другой возможности, на тот момент, убить Дерека, кроме как использовать Ядро, оставшееся ему от предводительницы орды демонов Пустошей.

А Анетт Хаджар просто физически не мог доверять — её мотивы, по которым она не осталась в своем Зеленом Доме, а отправилась в полет на чужбину оставались для него туманны и неясны.

В конце концов, в Карнаке жило далеко не два, три и даже десять племен чернокожих. Их был десятки. И именно благодаря своему количеству они, однажды, одолели экспедицию, отправленную Морганом.

И некоторые из этих племен, так же как и Шук’Арка, имели право передавать Знание о магии Слов.

Так что Анетт не стоило бы труда выдать себя за ищущую Знания и прийти к чужому племени. Но вместо этого, или вместо того, чтобы попытаться отомстить Тулеп’Харус, получеловек-полудемон отправилась вместе с чужими ей, белыми людьми в еще более чужую страну.

И это чтобы остановить мертвецов?

Хаджар сомневался, что у Карнака возникли бы проблемы с поднятием мертвых. В конце концов, в Зеленом Доме не так часто происходили сражения между племенами, а своих мертвых они сжигали так же, как и в Семи Империях.

На весь Карнак вряд ли бы поднялось больше сотни тысяч мертвецов. Не такое уж и большое число для тех, кто управляет реальность при помощи волшебных слов.

— Приветствую, Древо Жизни, — Хаджар опустился на колени и коснулся лбом холодных, давно уже растрескавшихся камней.

На уступе, так же, как он и запомнил, прямо над бездонной пропастью, цвело дерево с алыми, будто кровавыми листьями. Изогнутое, оплетшее корнями каменный уступ, оно мерно качалось в такт отсутствующему в пещере ветру.

Сила, которую излучало Древо, теперь куда лучше ощущалась и воспринималась Хаджаром. И он прекрасно понимал, что для этого «растения» даже Хельмер и Фрея показались бы незначительными букашками.

Каким образом Дерек собирался что-либо отнять у подобного создания Реки Мира, Хаджар даже в самых безумных предположениях не мог себе вообразить.

— «Ты здесь, генерал без армии» — раздался знакомый шепот в голове Хаджара. — «Если бы ты был здесь впервые, то я бы не видел… не вижу… не увидела бы… не увидел бы… следа старого врага в твоей душе… Или же я его вижу лишь потому, что ты еще не прошел испытание… или же ты уже прошел его и теперь умер и пришел ко мне тенью… или сбившиеся с пути духи вновь хотят затуманить мой взор, и ты лишь мираж, навеянный мне судьбой… Но ты здесь и я здесь и значит сегодняшний день наступил. Здравствуй, Безумный Генерал».

Разум Хаджара был куда крепче, чем когда он впервые оказался «лицом к лицу» с этим созданием. Да и, к тому же, он был заранее готов к тому, с чем его придется столкнуться.

Так что ему доже показалось, что он понял и разобрал в речи Древа куда больше, чем в первый визит.

— Нам надо поговорить.

— «А разве мы этого уже не делаем… или ты еще не пришел… или уже не придешь… но ты стоишь здесь, а значит мы говорим».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 910**

Хаджар, как уже было раньше, подошел к Дерву и, коснувшись ладонью его ствола, лег на корни. На этот раз он находился в сознании и видел, как те, оживая, поднимаются, соединяются в единое одело и опутывают его с материнской нежностью и заботливостью.

Стало тепло. Не физически, а душевно. Как если бы он действительно вновь оказался в объятьях королевы Элизабет.

— «Сколько бед и горя за столь краткий миг, что ты жил, Безумный Генерал… или ты уже умер и потому, я могу с тобой говорить… но ты еще не встретил того, кто не был рожден… или ты потому и умер, что он не был рожден… или потому и живешь, что не рожден еще и сам…»

— Я мало понимаю из того, что ты говоришь, мудрейшее Древо Жизни, но…

— «Тише, генерал… тише… Разве мать тебе не пела, что все беды и горе уйдут? Или она лишь споет тебе об этом… или её собственная мать так и не спела ей ту песню и она уже никогда тебе не споет… Мне так жаль, Безумный Генерал, что ты не услышишь этой песни полностью…»

Хаджар вспомнил, как ему пела мать. Она всегда обрывалась на втором куплете и, отложив Ронг’Жа пыталась защекотать сына, казалось, едва ли не досмерти.

— Сюда движется воин, который…

— «Дерек Степной» — перебило Древо Жизни. — «Он летит сюда… летел сюда… полетит сюда… И если это так, значит ты не дал ему умереть… Смерть, Безумный Генерал, ты еще узнаешь… знаешь… узнал… что она не так страшна, как кажется живым. Смерть — лишь последнее путешествие, которого не избежать. Ибо все, что зримо, то не постоянно. Лишь незримое — вечно.»

Хаджар вспомнил слова тени осколка прошлого Горшечника, который произнес ему те же слова. И, как тогда, так и сейчас, они не особо тронули его душу. Вот только стоило Хаджару попытаться повторить их Хельмеру, как Повелитель Ночных Кошмаров тут же «побледнел» и попросил молчать.

Видимо какие-то знания могли навредить лишь высокоразвитому сознанию или душе. А может, на самом деле, это были самые обычные, пустые слова, похожие на псевдо-философию.

— Он хочет забрать у тебя символ жизни. Само его естество, чтобы поднять армию мертвых и уничтожить Дарнас.

— «Уничтожить Дарнас» — повторил шепот внутри головы Хаджара. — «Значит, он еще не уничтожен… или не был создан… Последний Король еще спит, горн еще не пропел свою песню, не рухнули древние стены, не распались цепи, а ключ от Горы Черепов еще не знает, что он ключ… Нет, Безумный Генерал, мир еще может спать спокойно. Видимый глазу, последний осколок иссякающей Реки-Матери».

Хаджар слушал и не мог поверить своим ушам. Почти те же самые слова, только немного иначе, ему сказал Страж Мира Духов, когда Хаджара привели туда орки.

— Что это значит, мудрейшее Древо? Что значат эти слова?

— «То же, что значат любые слова — лишь символ возможного будущего… или прошлого… из всех тех, что произошли, происходят или произойдут… или нет… или уже произошли… или уже никогда не произойдут… Жизнь, как река, Безумный Генерал, она кажется постоянной и неизменной, но сколько в ней капель, а сколько в капле брызг? Так же и жизнь — это лишь видимое непостоянство, которое люди пытаются упорядочить и потому есть я… смотрящий… смотрящая… видящий… видящая… знающая… знающий… каждый отсвет от самых мельчайших брызг жизни»

Хаджар вновь мало что понял. И единственное, что он четко осознавал — у него из носа шла кровь. И не потому, что здесь присутствовало невероятное давление энергии или жуткая аура.

Просто одна лишь попытка осознать слова Древа Жизни. Не просто послушать и запомнить, а именно осознать — вникнуть в их смысл, приводила к существенному урону для рассудка Хаджара.

Именно поэтому по всем Семи Империям ходили легенды о том, что один лишь мимолетный разговор с Древом Жизни мог стать причиной либо смерти говорящего, либо его полного и бесповоротного безумства.

Странно, но сейчас Хаджар невольно проводил параллели с утратой спутника или спутницы жизни.

Было в этой метафоре что-то поэтичное, достойно трактирных менестрелей и городских бардов.

— И каким символом они являются?

— «Символом того, что мир вокруг тебя, Безумный Генерал, обозрим».

Сердце Хаджара пропустило удар. Спину прошиб холодный пот. Мурашки побежали по телу, а руки дрогнули. Все чего он достиг… Все цели, которые ставил перед собой… Все жертвы, что принес сам и что принесли его друзья, боевые товарищи, родители, предки, брат и сестра…

Все это было настолько незначительно. Настолько мизерно. Настолько скоротечно по сравнению с тем, что только что сказало Древо Жизни. И, в то же время, абсолютно бессмысленно.

— Конец света?! Уничтожение нашего мира?!

Дерево не ответило. Впервые оно молчало и лишь крепче обвивало корнями Хаджара. Будто мать, оно хотело его прижать к себе. Успокоить. Унять дрожь и сказать, что все будет хорошо.

Как в песне — все беды и горе уйдут, пока я тут. Смогу быть с тобой.

— «Жизнь бессмысленна, Безумный Генерал, если у неё нет конца. А конец бессмысленнен, если у него нет начала. Во всех мирах, все рождается, живет и умирает. Такова жизнь и смерть — лишь её оттенок.»

— Но ведь есть Бессмертные! Есть, в конец концов, духи и лже-боги! Они ведь не…

Хаджар не договорил. Сколько уже теней подобных сущест он видел и сколько легенд о битвах между богами слышал. И, при этом, в каждой такой легенде, очередной «бог» либо героически, либо не очень, но умирал. Умирал окончательно, безвозвратно и бесповоротно.

Единственным исключением из правил оставался Черный Генерал. Враг, которого не смогли уничтожить даже объединенные силы всех Богов, Демонов и Духов. Они лишь разорвали его душу на множество частей, разбросали их по миру, а самый крупный «кусок» — половину души первого из Дарханов заточили на Горе Черепов.

Сооружении из останков всех тех противников, что одолел за свою жизнь Черный Генерал. И совокупная мощь остатка их душ, ушедших на круг перерождения, должна была сдержать его волю и силу.

Так оно, по итогу, и получилось.

Черный Генерал пребывал в заточении на Горе Черепов вот уже сотни эпох.

— «Ты пришел сюда… придешь сюда… еще никогда не приходил… приходил единожды… приходил дважды… уйдешь в последний раз… не уйдешь… ради своей разорванной души… ради сути жизни… чтобы остановить Дерека… чтобы помочь Дереку… чтобы спасти мир… чтобы уничтожить мир… так много брызг в твоей реке, Безумный Генерал. Дух свободы… Кецаль… Его крылья сильны и прекрасны»

Хаджар опять не понимал, о чем конкретно говорит Древо Жизни. Видит ли оно одновременно прошлое, настоящее и будущее или все возможные варианты прошлого, настоящего и будущего причем — одновременно.

От подобных мыслей голова могла не просто заболеть, а треснуть и расколоться. Все же, были такие знания, которые, наверное, даже Безымянным оказались бы непосильны и недоступны.

— Меня ждет испытания?

— «Испытания…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 911**

Хаджар настолько привык к подобным иллюзорным перемещениям, что нисколько не удивился тому, что внезапно переместился на вершину горы.

Вернее — горной гряды. Вокруг высились шпили хвойных деревьев, а сам Хаджар стоял на мосту, соединявшим несколько горных шпилей «каменных деревьев». Высоких, сравнительно тонких каменных игл, пронзающих облака. Они чем-то напоминали небоскребы из мира Земли.

Над головой, расправив широкие крылья, парил горный орел.

Хаджар обернулся.

Храм, который он увидел, обладал удивительной, незнакомой ему архитектурой. Алые стены, множество колонн, и зеленые крыши. Причем у одного здания таких крыш могло быть несколько — они юбками расходились после каждого этажа. И каждый из четырех углов подобной прямоугольной юбки был острым и загнутым к небу.

Окна, закрытые деревянными ставнями, в основном круглые, покрывались слюдой, а не стеклом. При этом Хаджар вдыхал чистый воздух, в котором не было примеси древесного угля и, тем более, пороха.

Уголь начали использовать в безымянном мире куда раньше, чем порох. Так что с первого взгляда, даже без наличия звезд над головой, становилось понятно, что это безумно древняя эпоха.

Хаджар, отдавая себе отчет, что все вокруг не реально, а лишь подаренное ему Древом Жизни видение, поднимался по мосту.

Первое, что бросалось в глаза, после того, как Хаджар вошел под арку –общая заброшенность и запустелость. Причем, судя по всему, храм покидали в спешке и спешке отнюдь не мирной.

Хаджар опустился на корточки. Он провел пальцами по саже, оставшейся на разбитых камнях.

В ней явно присутствовала кровь. А еще на стенах виднелись характерные следы от оружия и техник. Чрезвычайно слабых, сравнимых по мощности с теми, которые могут использовать даже смертные, но пропитанные невероятным объемом мистерий.

Те люди, которые пришли сюда, может не имели особо крупного запаса энергии, но при этом каждый из них был минимум Владеющим.

Такое Хаджар уже тоже видел. В видениях о воинах прошлого, большинство находилось на уровне практикующих, но при этом их владение оружием стояло намного выше, чем даже у некоторых аристократов современности.

Хаджар шел по разбитым дорожкам, обращал внимания на сломанные колонны, выдернутые с петель и раскуроченные двери. Сломанная глиняная посуда черепками хрустела под ногами. Обглоданные огнем циновки, кусками разбросанные всюду, куда падал глаз.

Копоть на алых камнях кладки, обвалившиеся стены, а в центре храма –огромное пепелище. Нетрудно было догадаться, что там находилось центральное здание с идолами и библиотекой. Об этом свидетельствовали остатки деревянных свитков.

Исписанные плашки, связанные воедино войлочной веревкой. Такие древние, что даже в Библиотеке Города Магов их было не так уж-то и много.

— Братья и сестры, — вдруг расслышал Хаджар.

Он сперва притаился, а потом, поняв, что находится в воспоминании-видении Древа Жизни без страха вышел на уступ. Там, на множестве погребальных костров, были сложены белые скелеты. Видимо прошло немало времени с тех пор, как храм разграбили и уничтожили.

Но это, казалось, не заботило человека, стоящего напротив костров.

Невысокого, даже ниже среднего роста, он был одет в простой походный серый плащ с множеством заплаток. В руах держал точно такой же простой, слегка изогнутый у навершия, посох-палку. На ногах его красовались неумело сплетенные лапти, а из одежды лишь холщовые штаны, подвязанные веревкой и белая рубаха.

Надо же… кто-то, оказывается, мог выглядеть еще беднее, чем сам Хаджар.

За плечами у человека покоилась дырявая соломенная шляпа.

Хаджар обошел его с другой стороны и замер в изумлении. Лицо, которое он увидел, было не просто идеальным, а безупречным. Такое, пожалуй, могла создать лишь рука гениального скульптора, который черпал вдохновение в работах еще более гениального художника.

И их совместный поток таланта создал подобное изваяние, от одного лишь вида которого, могли бы разбиваться сердца женщин.

В мире Земли такое лицо, непременно, ассоциировали бы с дьяволом, даже не богом, а именно дьяволом. Безупречное, идеальное, невероятно красивое. Такое, что на него, будто на горный пейзаж, можно было любоваться вечно.

Затем юноша, которому на вид не дашь и четверти века, открыл глаза. Разноцветные. Один ярко голубой, цвета небесной лазури, а второй — темно карий.

Он поднял посох и слегка ударил им о землю. В ту же секунды костры зачадили, задымили и вспыхнули ярким, синим пламенем.

— В Стране Драконов, — внезапно произнес юноша. — В пещере Небесного Лотоса, под знаком вновь рожденной звезды, ты найдешь сферу. Расколи её, произнеси слово, которое услышишь и это слово приведет тебя в сокровищницу, юный воин.

Юноша повернулся. Хаджар внезапно понял, что ошибся. Причем дважды.

В глазах этого юноши он увидел столько времени, что тот должен был быть не многим младше Хельмера или Фреи. А еще — это было не совсем видение.

Он действительно оказался в прошлом…

— Если нам будет суждено встретиться в третий раз, давай закурим трубку и расскажем друг другу наши истории. Как и положено двум генералам, — юноша вдруг улыбнулся и дотронулся посохом до груди Хаджара. — И не забывай, про мой подарок, сын драконов,

\* \* \*

Хаджар, подобно утопающему, с жадность втягивая воздух, вскочил на ноги. Он стоял рядом с Древом Жизни. Древесная пыль от корней покрывала его тело.

Он вновь был в настоящем или…

— Что это было?

— «Река жизни течет, Безумный Генерал, по руслу, которое называют… назовут… назвали судьбой. В судьбе тысячи тысяч тысяч брызг, но единое направление. Я свел… свела… сведу… свожу… тебя с тем, с кем тебе суждено встретиться… не суждено встретиться… уже встретился… еще не встретился…»

Хаджар пытался осознать все им увиденное, но не мог.

Проклятье…

Проклятье!

Голова раскалывалась от самых диких предположений.

— «Кровавый Генерал… не фейри и не человек… без дома и семьи… проклятый богами на скитания за те грехи, что он совершил… не совершил… еще совершит… уже не совершит… Встретив его, твоя судьба тоже будет… не будет… высечена в камне»

— Я ничего не понимаю! — закричал, хватаясь за голову, Хаджар.

Крона алого дерева продолжали качаться в такт отсутствующему ветру.

— «А вот и мой час… я так долго его ждал… жду… больше не жду. Я обозрим… обозрима… не вечен… не вечна… Наконец-то… покой…»

— Что?

Вдруг раздался гром. Такой мощный и неистовый, что Хаджар закрыл руками уши. А затем, обнажив клинок, полетел в неудержимом вихре множества секущих и рубящих ударов.

Целый дождь из многотонных глыб полетел внутрь пещеры. Они дробили и раскалывали те останки древней цивилизации магов, что еще не успело уничтожить время.

Они падали в бездну, исчезая в ней без всякого стука или, хотя бы, простого эха.

Они падали в озеро, надежно заколачивая проход к горной реке. Но ни один не упал на кроны Древа Жизни и даже пыль не коснулась алых листьев.

А затем, когда каменный град утих, с неба приземлилась фигура, сжимавшая два клинка.

— И еще раз, здравствуй враг мой Дарх…

— Знаешь, что не было рождено, Дерек? — Хаджар перебил явившегося Великого Героя Ласкана. — сраные корабельные пушки, вот что не было рождено.

— Что?

Хаджар, стоя напротив Древа Жизни, вытянулся по струнке и посмотрел на высокое небо.

Родина…

Подняв кулак, он ударил им себя о грудь. Из разбитого артефакта вылетел сиреневый луч и, ударив в небо, расколол волшебную сферу.

— УБЛЮДОК! — взревел Дерек выставляя перед собой клинки, но было уже поздно.

В небе появились сотни кораблей, которые успели собрать со Свободных Баронств главнокомандующий армией Балиума — генерал-лейтенант Лергон и Эйнен.

— Старый друг… — прошептал Хаджар и закрыл глаза.

Вместо каменного дождя в пещеру полился дождь из стали и огня.

Что нельзя спасти, можно лишь уничтожить. Стереть в порошок. Так, чтобы даже следа не осталось. Чтобы не листочка, чтобы не пылинки, чтобы не единого следа не осталось от Древа Жизни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 912**

За долю мгновения перед тем, как огненный дождь из раскаленной стали заполнил пещеру, время будто замедлилось для Хаджара. Он видел, как падают ему на голову свинцовые ядра. Каждое размером со здоровенную тыкву. Они оставляли позади себя шлейфы из дыма и горящего, оранжевого хвоста.

— «Помни про подарок», — в голове Хаджара прозвучал голос посланницы небес — феи Фреи.

А затем он вновь увидел перед собой юношу на горе с древним, полуразрушенным храмом. Юношу в простом, сером плаще и с деревянным посохом в руках.

Вдруг он понял, что уже видел и этот плащ, и этот посох и даже простые штаны и рубаху.

— «В форт, шоли, бредешь, служивый?» — старик, сидящий на козлах телеги, которая ехала в приграничный форт между Ласканом и Дарнасом.

Хаджар вспомнил его глаза.

Он, тогда, старался в них не смотреть. Погруженный в свои мысли, ему было важнее как можно скорее попасть в Даригон, чтобы получить письмо для Учителя Оруна.

Но сейчас, в это самое мгновение, он вдруг вспомнил два разноцветных глаза. Один ярко голубой, а второй темно карий, почти черный. А еще –сколько в них, в этих глазах, плескалось самого времени.

И та соломенная шляпа, которую старик отдал Хаджару в тот весьма пасмурный и совсем не солнечный день.

Хаджар мысленно обратился к пространственному кольцу, а затем при помощи воли вытащил в реальность старую, местами с прорехами, соломенный головной убор.

И не успел Хаджар подумать о том, как её использовать, как прутья в соломе, внезапно, ожили. Нитями золотой паутины они распустились в бесформенную массу, а затем заключили Хаджара внутрь непроницаемой соломенной сферы.

Он слышал, как за её пределами падали ядра. Как они превращали древние руины в прах. Стирали и выжигали с лица земли одни из последних осколков древних Talesh, знавших истинные имени вещей, существ и стихий.

Люди, которые противостояли богам и поплатились за это своим существованием.

Хаджар собственными руками уничтожал их наследие.

Свинцово-огненный град крушил все вокруг, а простая соломенная сфера, толщиной меньше, чем в женский волос, не чувствовала ровно никакой нагрузки. Они не прогибалась, не трещала, а внутрь не проникал ни единый осколок, ни одна струйка дыма.

Через пару мгновения все стихло. Еще меньше чем через удар сердца, солома, окружавшая Хаджаром, вспыхнула синим пламенем и растворилась, оставив после себя лишь легкую дымку.

Собственно, именно её Хаджар взмахом руки и усилием воли и развеял.

Если раньше он подозревал, что совокупная огневая мощь двух сотен кораблей может стереть город с лица земли, то тепрь не сомневался.

Еще несколько мгновений назад он находился в центре огромной вулканической пещеры-жерла, а теперь стоял едва ли не вычищенном, ровном горном плато. Ветер, свободно обдувавший подставленные под лучи солнца скалы трепал его волосы и шарф брони Зова.

Хаджар обернулся. Там, где высился над пропастью уступ с Древом Жизни, не было больше не уступа, ни древа, ни самой бездны. Лишь крутой горный склон, на которым острыми зубьями торчали как камни, так и осколки ядер в них застрявшие.

Над головой же было так много кораблей и дыма, что ясный, погожий день превратился в предзакатные сумерки.

— «Свобода… или я был… была свободен… свободна… наконец-то», — стихающий шепот в голове Хаджара — единственное, что осталось от Древа Жизни.

— Неп… неплохая… попытка, Дархан

Хаджар медленно повернулся на звук. Из пыли и пепла, оставшихся после залпа, так же развеивая их взмахом руки, стоял тяжело дышащий Дерек Степной.

Он опирался на два воткнутых в камень клинка. Его одежды и доспехи превратились в жалкие лохмотья. Куски стали вгрызлись Дереку под кожу, рассекли и обнажили мышцы. Некоторые кости, не выдержав такого давления, пронзили плоть и вышли наружу.

По черной коже Дерека, разрисованной золотыми венами, стекала точно такая же — темно-желтая, слегка мерцающая кровь.

Разметавшиеся по плечам, обугленные и обожженные волосы. В воздухе еще дрожало эхо от его защитной техники, которая позволила выжить ему под прицельным залпом почти восьми тысяч орудий, каждое из которых было способно если не убить, то ранить даже Небесного Солдата.

Вот в чем сила Безымянного, достигшего мистерий уровня Истинного Королевства. Даже залп флота всех Объединенных Баронств не смог его остановить

— Ты силен, Дерек, спору нет, — Хаджар, не убирая Черного Клинка, стоял прямо напротив своего заклятого врага. — Но, оглянись, нет даже той горы, где росло Древо Жизни. Ты проиграл. И, в своем состоянии, вряд ли сможешь меня убить. Возвращайся обратно в Ласкан и, когда придет время, мы встретимся на поле битвы и решим все наши вопросы. Лицом к лицу. Ка ты того и хотел.

Не стихал северный ветер. Наоборот, крепчая, он приносил с собой каменную пыль и свинцовую стружку, танцующую в воздухе после взрывов.

Корабли уже постепенно разворачивались для второго залпа. Слова, которые Хаджар передал через Эйнена Лергону были весьма лакончины и прозаичны –стрелять по горе до тех пор, пока на ней остается хоть одно живое существо.

— Ты говоришь о честной битве… Дархан, — речь давалась Дереку тяжело. С каждым новом словом он сплевывал целые кровавые потоки. — Но корабли… уже… готовят второй… залп.

— Можешь попытаться меня убить, — Хаджар принял защитную стойку. Полупрозрачный драконий хвост свился вокруг него и ощерился острыми чешуйками, в каждой из которой сосредоточились мистерии уровня Графства Меча.

— Убить… сразиться… проиграл… — Дерек, рывком, выдернул клинки из камня и резко выпрямляясь посмотрел на корабли у него над головой. — Было время… Хаджар… когда я действительно… хотел… убить тебя. Но сейча… Тот здоровяк… то что я сделал с ним…

— Гэлхад? — брови Хаджара нахмурились. — Что ты сделал с ним, Дерек?!

— … это открыло мне глаза на правду, — продолжал, не обращая внимания на Хаджара, Дерек. — Смерть — мгновенна и уродлива… но агония… она прекрасна, Хаджар. И ты… клянусь могилами моих друзей… испытаешь на себе все то… что испытал… я сам.

Дерек, мутными, почти белыми, окончательно растерявшими все человеческое, глазами, посмотрел на Хаджара.

Он занес меч и Хаджар приготовился к удару, но того так и не последовало. Вместо этого Дерек убрал саблю обратно в ножны, а после продемонстрировал Хаджару то, что было зажато между его пальцами.

На северном ветру дрожал яркий, алый лист. Похожий одновременно как на кленовый, так и на лист от дуба.

— Второй удар… — Хаджар, оставляя за собой на камнях глубокую впадину, сорвался в стремительном рывке.

Он размазался в пространстве. Позади него взорвался поток тьмы. А впереди, будто лезвие копья, выстрелила лента мрака, внутри которой плясали драконы, чьи тела были созданы из самых молниеносных ударов меча.

— Поздно, Хаджар, — безумная улыбка обезобразила лицо Дерека.

Небо, в то же мгновение, расчертила полоса синей молнии. Она, будто бабочку, пригвоздила Хаджара к камням. Он закричал, заревел от боли. Вокруг взрывались камни, глубокие трещины пронзали всю гору, а сам Хаджар не мог даже пошевелиться.

Он лежал на спине и смотрел на то, как в небе, из облака, выплывает Ласканский фрегат. Как стоит на его носу другой Великий Герой — Танигед Облачный.

Он вытянул ладонь и огромное облако, свившись лентой вокруг Дерека, подняло его, безумно гогочущего, на палубу корабля.

— Агония, Хаджар, — донеслось до слуха раненного. — Вот что тебя ждет. И спасибо за урок, который ты преподал мне в гробнице…

Затем, когда Дерека втащили на палубу, Танигед щелкнул пальцами.

— НЕТ! — закричал Хаджар.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 913**

— Проклятье, — Том хлопнул по бортику угнанной каравеллы. — И почему мы должны держаться в стороне от сражения?

— Потому что хоть раз, но варвар оказался прав, — Рекка, самозабвенно точившая не требовавшие того Божественные Клинки, шокировала всех тем, что поддержала идею Хаджара. — Мы с вами находимся на борту Ласканского судна. А там, — Рекка указала на юго-запад, где, на расстоянии в несколько километрах, собиралась под пеленой флотилия из двух сотен кораблей свободных баронств. — двадцать десятков натасканных сражаться с Ласканцами небесных волков. И, если хоть кого-то из них перемкнет, мы станем легкой мишенью. Не хотелось бы гибну…

Рекку прервал сперва свист пронзающего небо потока энергии лилового цвета, а затем одновременный залп восьми тысяч крупнокалиберных орудий, заряженный артефактными снарядами, сдобренными волшебным порохом.

— Когда видишь такое, — протянул Карейн. — действительно осознаешь, что началась война.

Потоки огненного дождя буквально слизали горный массив, не оставив от двухкилометровой скальной вершины ни следы. Сверху образовавшееся плато выглядело надкусанным, пористым сыром.

— Варвар, — Эйнен сжал штурвал. — и как ты собирался выжить в этом?

Рекка посмотрела на островитянина, но промолчала. Лишь переглянулась с Карейном и продолжила точить клинки. Наверное, из всего отряда, только они вдвоем понимали, что под подобным залпом даже Великому Герою будет выжить сложно.

И мысль о том, что Хаджар успеет использовать прием из своей таинственной техники медитации, позволявшей ему превращаться в птицу своего Духа, только на словах выглядел складно. Пусть безумно, почти невыполнимо, но складно.

На деле же ему надо было обладать скоростью, превышавшей даже ту, которой владели Безымянные, осознавшие Герцогство Кинжала — быстрейшие адепты из всех.

Хаджар подобными талантами не владел.

Это была самоубийственная миссия и…

— Ай да варвар! — Том ударил кулаком о бортик. — Проклятье! Этот демонов сын и здесь умудрился выжить! Видят боги, если бы я его мог терпеть, то мы бы стали хорошими друзьями!

Рекка, едва не выронив клинки, перевесилась через борт и смотрела на то, как Хаджар развеивал волей туман из каменной пыли и пушечной копоти.

— Надо его забрать! — Эйнен уже нажал на педаль передачи энергии из накопителей, как Рекка взмахнула рукой.

— Постой! — воскликнула она.

Весь опыт корпуса Стражей, который, в отличии от того, что о нем думали в народе, занимался скорее на защитой Императора, а распутыванием интриг, подсказывал ей — здесь что-то не в порядке.

Сведения, которыми Стражи располагали по поводу Дерека, выставляли его совсем в ином свете. Отнюдь не как человека, которого можно убить вот так вот просто — застав врасплох внутри простой ловушки. Использовав тактику пресловутой удочки и наживки.

Может Дерек Степной и не был умен или опытен, но обладал поразительным чутьем. Чутьем на те ситуации, в которых он мог выжить и на те, где неминуемо бы погиб. Такое чутье, обычно, развивается у тех, кто привык сражаться с противниками сильнее, чем он сам.

Такая же деталь значилась в характеристике бывшего Безумного Генерала…

— К демонам в пасть, — выругалась Рекка. — Смотрите!

Напротив Хаджара, в нескольких сотнях метрах, на другой половине новоявленного каменного плато, стоял тот самый Дерек Степной. Выглядел он не ахти, но все еще держался на ногах.

— Пушки! — закричала Дора. — Надо добить мерзавца!

— Нет! — воскликнула Рекка. — Эйнен, направь всю энергию на щиты и маскировку! Это не он, а мы в их ловушке!

Островитянин перевел «взгляд» с возлюбленной на Рекку Геран, а затем, дернув нужные рычаги, действительно перенаправил всю свободную энергию в волшебный иероглиф.

Каравелла тут же исчезла из поля зрения — хотя и так находилась на весьма почтенном расстоянии от центра событий.

И не успел никто спросить у Рекки в чем причина её тревоги, как Хаджар вдруг сорвался с места. Его рывок был настолько мощный, что из-под ног простого Рыцаря Духа, даже не повелителя, выстрелила широкая трещина, спустившаяся по склону на несколько сотен метров.

Камни многотонными глыбами, как пробки из бутылок, подлетали на десятки метров к небу.

Ревущий черный дракон полетел вдоль камней. Вокруг него расходилось эхо силы, оставлявшее позади глубокую борозду. Потоком тьмы, разрывающим гору в клочья, вытянулся его хвост. И языком-мечом лента тьмы выстрелила прямо в Дерека.

Но в ту же секунду, под слитный хор проклятий доносящихся из уст членов отряда аристократов, в небе над флотом Свободных Баронств, появилось Ласканское судно.

Стоявший на носу рыжеволосый мужчина вытянул руку. Под кораблем сформировалась грозовая туча из которой спустилась неистовая, пропитанная чудовищной силой и мистериями, синяя полоса молнии. Она, пробив тело Хаджара и пригвоздив его к горе, затем рассекла и всю скалу.

Шесть километров каменной породы оказались пробиты до самого горного основания. Волна силы и каменной крошки, разошедшаяся от подножия горы, буквально смела стоявший рядом лес. На расстоянии в десятки километров поваленные, вырванные с корнем деревья; разорванные и уничтоженные звери и птицы; потоки вязкой, темной крови; сухие русла рек с испарившейся водой и заживо зажаренными рыбами.

Гора, придя в движение, начала оседать. Огромные валуны, с треском отрываясь от общего массива, катились и падали к земле.

Танигед Облачный взмахнул рукой второй раз и облако вытянулось исполинской рукой. Она подняла израненного Дерека на уровень палубы судна, куда его уже втащили солдаты и матросы.

— Что за…

Танигед щелкнул пальцами и облако вновь преобразилось. На этот раз это был клубок из хищных змей, которые за считанные мгновения превратили флот из двух сотен кораблей в огненный шторм, пылающим покровом падающий на поверхность осыпающейся, будто песчаный замок, горы.

— Надо лететь за ним! — Эйнен уже надавил на педаль, как Рекка незаметно кивнула Карейну.

Тот, вспыхнув алым светом, исчез в одной точке, чтобы появиться за спиной островитянина. Он взял Эйнена в крепкий болевой захват, не позволяя островитянину даже на сантиметр сдвинуться.

Дора и Том, увидев подобное, мгновенно обнажили оружие. Эльфийка направила молот на Карейна, а Том приставил свой меч к к горлу Геран.

— Пока Ласканцы не уйдут, мы только следом за остальными к праотцам отправимся, — сохраняя хладнокровие, пояснила Рекка. — Как только их корабль скроется, мы попытаемся спасти варвара.

— К тому времени от него и пепла не останется! — воскликнул, не ожидавший даже сам от себя подобного пыла, Том.

— Значит так тому и быть, — так же спокойно, как и Рекка, возразил Карейн. — Наш командир знал, на что шел, когда отправился на ту гору.

Он настолько крепко держал Эйнена, что у того не было возможности даже слова произнести. Он лишь, открыв свои нечеловеческие, фиолетовые глаза, мог наблюдать за тем, как огненный покров, раскаленный металл от пушек, сотни вываливающийся с бортов ядер, взрывающиеся тонны волшебного пороха, мчались на вершину разрушавшейся горы.

Если не титанические оползни, то огонь и раскаленная сталь отправят его друга к праотцам.

— Ушли, — констатировала Рекка, когда Ласканское судно, развернувшись, направило мощность накопителей на ускоритель и исчезло в закутавшем их облаке Танигеда. — Проклятье… Проклятье! Он забрал с собой лист Древа Жизни! Все было напрасно…

Карейн отпустил Эйнена, но тот лишь бессильно оперся на штурвал. Не было ни единого шанса, даже при всем его мастерстве, пройти сквозь огненные потоки и камни, забрать Хаджара и уйти, при этом, самим.

Если бы Эйнен был один, он, не раздумывая ринулся бы на выручку другу. Но…

Он посмотрел на Дору, на Рекку, Тома и остальных. Только они знали, чем в трюме, в данный момент, занималась Анетт. И только они, теперь, могли остановить Дерека.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 914**

Элейн, стоя у витража на вершине северной башни баронского дворца Лидуса, смотрела на то, как рушилась гора, где некогда стоял замок их предков.

Карточным домиком она расползалась в разные стороны и огненный покров, летящий на неё с небес, выглядел саваном укрывающим обрывки воспоминания о прошлом.

— Что за чудовище может обладать такой силой, — прикрывая рот ладонью, проговорила Элейн.

Бывшая королева, ныне баронесса, она держала себя за плечи. Ужас от того, что открылось её взору, нельзя было скрыть. Тем более от взгляда светловолосого Ренана.

Её жениха и будущего отца её ребенка — наследника рода Дюран. Пусть не принца, но будущего барона.

— Великие Герои, — Ренен приобнял будущую жену за плечи. — те, кто стоит не пике силы Семи Империй. Только они обладают подобной мощью. Но, что мог Великий Герой забыть в твоем баронстве, любимая? И как твой брат с ними связан?

— Великие Герои? Значит они — сильнейшие?

— Именно так, — кивнул Ренен. — война, по-сути, решится так, как решатся поединки между ними. Даже один Великий Герой стоит пяти легионов. Сражаться с ними — все равно, что биться с богами. Я лишь раз видел ярость Великого Героя Оруна, наставника твоего брата, и этого хватило, чтобы усомниться в том, не является ли он Дергером, скрывшимся под маской плоти и крови. Что Хаджар мог…

— Если они сильнейшие, то он сразится с ними, — глаза Элейн внезапно вспыхнули ярким, яростным пламенем. — Он сразится с каждым из них и их головы оставит позади себя.

— При всем уважении к Беузмному Генералу, Элейн, он лишь Рыцарь Духа. Может и ученик почившего Оруна, да примут его праотцы, но Рыцарь Духа. Он даже Истинного Королевства не познал. А Великие Герои… даже несколько Безымянных не смогут сдержать хотя бы одного из них. А сколько таких у Ласкана и Дарнаса на самом деле — никто не знает. Твой брат, он безумен, если думает, что…

— Он не думает, — покачала головой Элейн. Она смотрела на то, как рушится гора, но ни тени сомнения не появилось в её душе. — Все вокруг него думают, но он — нет. Он лишь ставит цель и идет к ней. Не видя ничего вокруг себя. Кто-то считает это глупым, кто-то невозможным. Кто-то –безумным. Но таков мой брат — Хаджар. Таким его сделали мои мать и отец. Няня, Мастер и Южный Ветер. К тому же… к тому же… — Элейн запнулась. Она прижала руки к животу и улыбнулась. — Он мне пообещал, что вернется и мы с ним встретимся на нашем старом месте.

Затем она подняла глаза к исчезнувшей в океане пыли и гари горе.

\* \* \*

— Ты выглядишь паршиво, Дерек, — Танигед, в своей привычной манере, полулежал на облаке.

Оно застыло в полуметре над землей, а Великий Герой Танигед Облачный, вальяжно на нем развалившись, пил, взахлеб, вино и, вытирая губы тыльной стороной ладони, разглагольствовал.

Он никогда не нравился Дереку.

Это чувство было взаимным.

И, если бы не прямой приказ Императрицы-Регента Кельсы, матери законного Императора Ласкана, он бы и на пушечный выстрел не подошел к Танигеду, не то что действовать с ним плечом к плечу.

— Заткнись, Танигед, — прорычал Дерек. — ты выполнил свою часть задания и можешь проваливать туда, куда только захочешь.

— Выполнил, — кивнул Великий Герой и опрокинул в горло еще немного вина. –но хочу посмотреть, загнешься ты от своего заклинания или нет. Если загнешься — можно я тебя не буду сжигать. Ты так дерьмово выглядишь, что, наверное, будешь нестерпимо вонять. А я только недавно, наконец, снова пропах вином. Обожаю его запах. Терпкий. Приятный. Совсем не как.

— ЗАТКНИСЬ! — рявкнул Дерек.

Его Истинное Королевство Меча на мгновение раскрылось и, опутав территорию в сотни метров, ударило по душе Танигеда. Но тому стоило лишь слегка дернуть горлянкой с вином, чтобы разбить чужое Королевство.

Дерек сплюнул кровью и схватился за грудь. Весь в бинтах, наполовину облысевший, с выпавшими передними зубами и длинными ногтями-когтями, он действительно мало чем напоминал того пылкого юношу, что заявился на Турнир Великих при дворе Императора Ласкана. И, раскидав всех вокруг, даже наследников крупнейших аристократических родов, продемонстрировал свою неистовую мощь, стал новым Великим Героем.

И уж тем более он не выглядел тем свирепым воином, который в одиночку истребил поголовье степных орков приграничья, за что и получил свое прозвище.

— Не дерзи мне, щенок, — в голосе Танигеда звучала буря. — я сражался с Дарнасом еще в те времена, когда предки твоих дедов мыли возились палками в дерьме. И уже тогда моя имя гремело на все Семь Империй.

Дерек проигнорировал слова «напарника». Напыщенный ублюдок из аристократического рода. Он понятия не имел, что такое жизнь мелких баронств.

Что такое выживание на краю империи, когда столице плевать на то, что происходит в дальних регионах. Что такое — жить, зная, что никогда не достигнешь даже тени той силы и свободы, которой обладали простые горожане столицы.

Танигед никогда не был слабым и потому не ценил своей силы.

Он был не таким, как Дерек.

Не таким, как проклятый Дархан…

— Эй, игрушка, пойдем-ка отсюда, — Тангед поднялся на ноги и облако понесло его к пришвартованному в небе кораблю. — Оставим этого безумца. Слишком провонял он уже. Как говорят — можно вывезти адепта из степи, но не степное дерьмо из адепта.

Танигед засмеялся и, взмахом руки, создал облако под ногами закованного в сталь, недвижимого великана в руках которого застыла могучая секира с костяной рукоятью.

Кроме самого Танигеда, Дерека и нескольких поседевших от увиденного ужаса матросов, никто и знать не знал, что эта рукоять была сделана из костей самой «игрушки».

Костей, заживо вытянутых из тела…

И это было далеко не самое страшное из заклинаний, с которыми Дерек, натурально, игрался со своем пленным Дарнасцем, превратив его в своей молчаливого и безвольного раба.

— Конченный ублюдок, — прошептал Танигед, оставив Дерека возиться с волшебными знаками на земле. — если Ласкан собирается победить в войне таким способом, то я отказываюсь в этом участвовать. Пока сражаются мертвецы — ни один аристократ не шагнет через границу с Дарнасом… В этом нет чести и славы!

Дерек не слышал того, что говорил Танигед Облачный. Закончив чертить сложнейшие узоры на сырой от дождя земле, он положил в их центр алый лист и начал читать неслышимые никому, кроме него, Слова Мертвых.

Ясное, полуденное небо, постепенно затягивали черные тучи из которых били неестественно яркие, белые молнии. Они пронзали землю, вскапывая её не хуже крестьянского плуга.

Затем полился дождь.

Пропахший смертью и гнилью, он семенами разложения упал в умирающую почву.

\* \* \*

Хаджар с трудом, как и обычно, приходил в сознание. Но, вместо того, чтобы обнаружить себя у порога дома праотцов, на борту каравеллы или в больничной палате, он вдруг понял, то находиться в темном помещении. Судя по сырости — в подвале.

К каменному алтарному столу его приковывали ржавые, но невероятно крепкие цепи. Они высасывали из него, раненного, с почти полностью разрушенным энергетическим телом, покрытым ожогами и синяками, остатки силы.

Множество колбочек. Склянок. Каких-то пробирок. Алхимических котлов и аппаратов. А в центре зала, около кафедры, на которой лежала книга. Над ней возвышался мужчина в алом плаще с меховым воротником.

Сухие руки, увенчанные острыми ногтями. Редкие, жидкие, почти прозрачные волосы. Глаза, залитые лиловым светом.

Хаджар не сразу смог узнать этого человека.

— Наставник Макин? — прохрипел он.

— Наконец-то ты справился, мой ученик, — прошептал Макин. — Теперь мы можем перейти к созданию Пилюли Ста Голосов и я спасу нашу страну. Сперва от Ласкана, затем от Императора, а потом и от Аристократов. Я принесу людям свободу и равенство. Я исполню обещание, данное моим братьям и сестрам.

Макин положил руки на страницы книги и закричал. Символы переползали со страниц книги прямо на его кожу. А затем, когда он поднял ладони и развел их в стороны, то между ними сформировался поток черно-лиловой энергии, внутрь которого втягивались кричащие субстанции из десятков других склянок.

Хаджар, предчувствуя неладное, посмотрел за спину Макину.

В темноте светили два фиолетовых, нечеловеческих глаза.

Из тени, на тусклый свет алхимического огня, вышел Эйнен.

— Друг… мой… помоги… — только и успел прошептать Хаджар, а затем он погрузился в мир, созданный лишь из боли и агонии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 915**

Макин смотрел на извивающееся на алтаре тело. Истекая кровью из заживо разрывающихся шрамов, пропуская сквозь себя хаотичную энергию, льющуюся через растерзанное энергетическое тело, юный адепт не желала поддаваться древней, темной магии.

Пилюля Сотни Голосов кружилась в воздухе. Поддерживаемая лишь малой толикой энергии самого Макина, она выплескивала в реальность сотни миниатюрных, тончайших жгутов.

Они проникали не только под кожу адепту по имени Хаджар Дархан. Именно из-за них открывались старые раны. И, видят боги и демоны, Макин и не предполагал что Рыцарь Духа, пусть и осознавший Королевство Меча, пусть и два года ходивший в ученичестве у Оруна, мог иметь такое количество травм и ранений.

Юный Хаджар был укрыт ими полностью и предварительная техника по созданию пилюли Сотни Голосов, призванная ослабить носителя Имени, могла его убить.

— Не стой на месте, ученик, — процедил Макин. — дай ему кровяных пилюль и лекарств. Мы же не хотим, чтобы наш финальный ингредиент отправился к праотцам… Вернее — ты этого не хочешь.

— Конечно, учитель, — Эйнен поклонился Наставнику-волшебнику и, подойдя к многочисленным склянкам и колбочкам, нагнулся и выдвинул нижний ящик стола.

Пошарив в нем рукой, он вытащил на тусклый свет алхимического огня, горящего под несколькими котлами, резную шкатулку. Открыв, он вытащил несколько алых пилюль и, подойдя к Хаджару, насильно открыл ему рот, зажал нос и положил на язык несколько штук алхимического препарата.

То как двигался Эйнен, то как ориентировался в этом темной подвальной лаборатории, все говорило о том, что он не просто не в первый раз в ней находиться, но даже и не в сотый.

Островитянин ориентировался здесь так же свободно, как и любой другой человек в собственном доме.

Перед тем, как вернуться обратно за спину учителю, Эйнен заглянул в глаза лежащему на алтаре адепту. В них не было ни гнева, ни печали, ни сожалений, только пустота. Всеобъемлющая, всепоглощающая пустота. Такая пустота, которая приходит в глаза тому человеку, который считает, что потерял буквально все.

Все, что было ему дорого.

Все, что делало его жизнь значимой.

— Отойди, ученик! — рявкнул Макин. — не хочу, чтобы обряд задел тебя.

— Конечно, учитель, — вновь поклонился Эйнен.

Макин мысленно, про себя, передразнил наивного ученика. Разумеется волшебник не хотел, чтобы алхимический обряд хоть как-то задел его «ученика», но не по той причине, по которой мог подумать островитянин.

Ведь если бы Эйнен как-то задел «обряд» или оказался его частью, то пилюля Ста Голосов могла быть испорчена. И труд нескольких десятков веков, которые Макин вложил в неё, мог пойти насмарку.

Нет, разумеется, нет.

Макин не мог рисковать делом всей своей жизни.

— Чем больше он сопротивляется, тем меньше шансов, что твой друг выживет, — не оборачиваясь, сказал Макин. Эйнен все так же стоял у него за спиной. — Если так продолжится и дальше, я не смог выполнить свое обещание, что твой друг не умрет. Поговори с ним.

Эйнен перевел взгляд нечеловеческих, фиолетовых глаз с Макина на Хаджара и обратно.

— Не думаю, — тихо, едва слышно прошептал он. — что Хаджар меня сейчас послушает.

Макин сцепил зубы.

— Тогда я все сделаю сам, — процедил он, а затем себе под нос добавил. –бесполезный босяк.

Помассировав виски, Макин обошел кафедру, над которой зависла в воздухе волшебная книга, исписанная магическими символами. Над её шелестящими страницами кружилась небольшая пилюля, которая собирала в себя воющие потоки энергии из девяносто девяти стоявших вокруг неё склянок.

Своеобразный круг замыкал алтарь, на котором лежал Хаджар.

Все больше и больше лилово-черных нитей, выползая могильными червями из пилюли, проникали ему под кожу, а затем и еще глубже — прямо внутрь души. Они ломали её, разгрызали, терзали множеством маленьких, но таких жадных пастей.

То, что некогда являлось монолитным, крепким, сравнимым по мощи с лучшими представителями аристократических родов, энергетическим телом, теперь выглядело как ошметки порванного ребенком паучьего полотна паутины.

Хаджар уже давно не кричал. Лишь бился в ржавых цепях, высасывающих из него энергию; дергался в смертельной агонии, сжимая зубы так крепко, что из десен текла кровь.

Но молчал.

Ни вскрика, ни стона, ни единого писка. Лишь молчаливая борьба с неодолимым врагом.

— Подумай, юный Хаджар, — Макин наклонился над ухом адепта, которого он не воспринимал иначе, кроме как последний ингредиент. — Ради чего ты это делаешь, м? Ведь мы преследуем одну и ту же цель — спасти Дарнас.

Макин поднялся и, волей придвинув к себе табурет, с трудом уселся на него. Многовековые изыскания в запретных магических искусствах и алхимии привели его к Истинному Королевству Магии, но отобрали крепость тела, которой могли похвастаться Повелителя.

Что же, все в этом мире имело свою цену.

В особенности сила.

И, в куда еще большей степени — магия.

— О, магия, — продолжая вслух свои мысли, Макин забыл, что находиться в помещении не один. — То, что Talesh называли «Словами», колдуны Ста Королевств — запретным искусством бездны, жрецы страны Бессмертных –танцем реальности, а мы, в Семи Империях — внешней энергией. Она сложна, Хаджар, она опасна, жадна до твоей души, но в первую очередь обращает внимание именно на плоть.

Макин сжал кулак.

— Когда-то эти руки могли держать не только посох, мой юный друг, но и молот. О, видят боги и демоны, мой молот был крепок… Магия отобрала его в первую очередь. Я отказался от всех мистерий, которыми обладал, лишь ради того, чтобы коснуться поверхности истинного искусства, — Макин расправил ладонь и положил её на колени. Они слегка дрожали. Его воля и душа были крепки, но тело подводило с каждым днем все больше. — Но я ни разу не пожалел об этом… О нет, мой юный друг, ни разу.

Хаджар продолжал дергаться в цепях, а Макин лишь глубже погружался в свои мысли.

— Мой родной край, Хаджар, он уже давно не существует на лице Семи Империй. Стерт в очередной бессмысленной войне, — глаза Макина помрачнели. — войне, которую, преследуя свои низменные цели, устраивают власть имущие, а гибнут и страдают в них простые люди. Такие как ты, твой друг и я.

Волшебные черви, скользящие из пилюли Ста Голосов, уже больше походили на змей, нежели червей. Толстые, с запястье шириной, они все глубже проникали внутрь Хаджара.

Тот, выгнувшись дугой, до кровавых трещин на щеках, раскрыл рот. Но все еще не издал ни единого звука.

— Ты крепкий, — Макин похлопал адепта по сжатому кулаку. — я это уважаю. Но ты не смог остановить Дерека, не смог помешать Императору, не смог расправиться с аристократами. Ты провалился, Хаджар Дархан, по всем направлениям. Но я тебя не виню. Нет-нет, не подумай, наоборот — я тобой восхищаюсь.

Макин, опираясь на свой резной посох, исписанный множеством рун, знаков и иероглифов, поднялся на ноги. Он поковылял обратно к кафедре.

— Знаешь, что портит людей, Хаджар? Даже самых честных, светлых, преисполненных справедливости? — Макин, разговаривая, смотрел на перед собой, а куда-то внутрь себя. — Власть, мой юный друг. О, это самая великая обольстительница и развратница в этом, да и любом другом мире. Тот, кто однажды ей поддаться, уже больше никогда не станет прежним.

Макин проигнорировал непонимающее лицо Эйнена. Он научился различать оттенки эмоций своего ученика еще почти год назад…

— И я уничтожу её, Хаджар. Я уничтожу власть в Семи Империях. Каждый человек, каждый смертный, адепт или практикующий — я подарю им истинную свободу. Свободу быть самим собой. Сильный, слабый, не важно. Если нет власти, то какой смысл сражаться? Если нет власти — нет повода проливать кровь. Люди будут свободно идти по пути развития в поисках лучшего себя, ждущего его в светлом завтра. А не для того, чтобы наступить на голову нижестоящего.

Макин положил ладонь на страницы книги.

— Пришло время заканчивать, Хаджар Дархан, — сосредоточившись, волшебник высвободил Истинное Королевство Магии, но направил его в одну единственную точку — книгу. — О тебе, как о мученики, будут веками слогать песни и тысячи лет эти песни будут петь свободные люди. Гордись, Хаджар Дархан –ты стал легендой.

Макин улыбнулся.

Мать…

Отец…

Братья…

Сестры…

Наконец-то он выполнит свое обещание и больше никому не придется продлевать горьких слез над пепелищем сгоревшей деревни… воровать гнилой хлеб, чтобы прокормить плачущих от голода детей… ублажать мерзких стариков, чтобы купить умирающей матери дорогостоящее лекарство…

Больше никому в этом мире не придется повторить судьбы Макина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 916**

Красные письмена на его руке засветились и, ожив, пришли в движением. Они, соскальзывая с плоти, впитывались волшебными темно-лиловыми жгутами.

Хаджар кричал так, как, пожалуй, могло кричать лишь живое существо, осознающее что его заживо разрывают на части. Но при этом отнимают не плоть, а часть души. Часть его самого.

Будто кто-то могущественный, темный и страшный отрывал от него куски его собственного «я» и с жадностью их пожирал.

А затем, все, вдруг, стихло.

Боль ушла.

Она оставила за собой гниющую пропасть бездонной пустоты, в которую скатывалась надорванная, потрескавшаяся духа Хаджара. Рассеченная при рождении на две части, она всегда к ней стремилась.

Но затем натолкнулась на первую плотину — метку Духа Меча. Искусственный Дух не собирался отпускать своего послушника на тот свет и встал на пути этой бездны.

А затем появилось и истинное Имя. То, что Хаджар заслужил сам. То, что являлось олицетворением его «я». И это стало второй платиной.

Вместе они долгие годы удерживали душу Хаджара от распада. Но сейчас, после ритуала, вторая плотина оказалась не просто вдребезги разбита, а выдернута с корнем и похищена.

Первую же Хаджар, все те же долгие годы, пробивал самостоятельно. И теперь, сквозь множество отверстий, его душа постепенно утекала внутрь голодной бездны.

— Надо же, какой интересный эффект, — Макин с любопытством разглядывал руку адепта. Недавно полностью покрытая красными письменами, теперь она сверкала девственной чистой, розоватой, даже не смуглой, как остальная часть тела, кожей. — Впрочем…

Макин продолжил читать на распев заклинания. Его, казалось, сухие и неподвижные руки, вдруг превратились в две гибкие лозы. Сотни символов, тысячи слов, множество разнообразных ингредиентов. Все это закружилось вокруг мерцающей над книгой пилюлей Сотни Голосов.

И так, до тех пор, пока та не вспыхнула и не опустилась на тень, отбрасываемую от книги, ярким, сиреневым комочком.

— Наконец-то… — прошептал Макин. — узри, ученик, величайшее творении алхимии со времен эпохи Пьяного Монаха! Сотни тысяч лет в этом мире не появлялось ничего подобного! Семнадцать веков и три года у меня ушло на то, чтобы её приготовить! Вся моя жизнь в этом крошечном шарике! И, приняв его, я вознесусь над этим бренным миром и увижу, что находиться там, за пределами Истинного Королевства!

Макин бережно поднял пилюлю и, не закрывая глаз, положил на свой вытянутый, почти змеиный язык. Затем проглотил и рухнул на стул.

— О да, — прошептал он. — Я чувствую! Я чувствую… Я чувствую?

А затем Макин закашлялся. Схватившись за горло, сильнейший маг Дарнаса рухнул на пол. Он забился в конвульсиях, задергался в агонии еще более жуткой, нежели в той, в которой бился застывший на алтаре Хаджар.

— Нет! — кричал Макин. — Это мое! Не отдам! ЭТО МОЕ!

Но, сколько бы он не ревел, не бился в агонии, а все равно не мог удержать утекающую сквозь энергетическое тело, силу. Его Ядро стремительно уменьшалось в размерах, аура слабела и так, до тех пор, пока не опустилась до ступени Рыцаря Духа начальной стадии.

— Что это… что со мной?

— Пилюля Ста Тысяч Душ, учитель, — Эйнен, обнажив лезвие шеста-копья. — я так подозреваю, что это еще более древняя дрянь чем та, которую вы создали. А может даже её предшественница.

— Что ты…

Эйнен достал из-за пазухи лиловую пилюлю, облаченную в белесую, туманную субстанцию.

— Даже великие люди порой поражаются фокусам смертных, — проговорил Эйнен. — особенно, когда они зависят лишь от ловкости рук.

Макин вспомнил, как Эйнен, по его же приказу, приблизился к своему другу, а затем отошел обратно за спину. Всего доля мгновения. Всего краткий миг. Меньше, чем нужно крыльям бабочки, чтобы сделать один взмах, но Макин не видел рук Эйнена.

Он так привык за всю свою жизнь ориентироваться на мельчайшие брызги в потоках Реки Мира, на тончайшие манипуляции волей, что просто не счел нужным следить за простым мясом — руками.

— Даже так, — Макин собрал все свои душевные силы воедино. — Я все еще подчиняю Истинное Корол…

Он не смог договорить.

Плотные путы зеленого света не дали ему пошевелить даже пальцем.

— Проклятье, когда вы говорили, что в плане есть нюансы, я и подумать не мог, что такие, — донесся из тьмы голос Карейна.

— Убить высокопоставленного волшебника — Наставника школы Святого Неба, Макина Серого, это, достопочтенные, государственное преступление, — вторил ему голос Рекки. — но, впервые, я рада, что участвую в подобном. Убить Императора? Уничтожить знать? Вы не в своем уме, Наставник.

Из теней, будто из дверей, вышел почти весь отряд Хаджара. Здесь не было лишь Анис и Анетт.

— Возможно, вам интересно, учитель, — Эйнен тоном дал понять, что думает на тему слова «учитель». — Почему я смог избежать вашего проклятья разума и не стал вашей марионеткой?

За его спиной Дора держала свой молот, с которого и струился яркий зеленый свет. Макин смотрел на него и чувствовал в нем силу Божественной техники. Достаточно мощной и довлеющий, чтобы сдержать его Истинное Королевство.

Но откуда у Эльфийки столь могучая техника, в которой явно чувствовалось присутствие живого, лесного Духа?!

— Все просто, — Эйнен протянул правую ладонь. Та, вдруг, замерцала, а потом на её поверхности показался тонкий шрам. В отличии от других шрамов клятвы, этот было видно невооруженным взглядом. Слишком глубокий. Будто пронзивший не кожу и плоть, а даже душу.

В глазах Макина читалось удивление и поражение.

— Братская клятва, Наставник Макин, — Рекка развела руками. — даже я не подозревала, что между варваром и островитянином подобные отношения. За последние десять веков истории столицы, действительно сильные адепты приносили её между собой лишь четыре раза, так что не виню вас в вашей недольнозоркости.

— И все же, — вздохнул Карейн. — Я не представляю, чтобы я принес кому-то братскую клятву.

— Тебе бы… её никто и… не дал, — прошептала Дора. Техника явно давалась ей с трудом.

— Вы правильно сказали, учитель, — Эйнен выпрямился. — пришло время заканчивать, — он занес лезвие копье над лбом Макина. — я благодарю вас за все те знания, которые мне удалось у вас выкрасть. Но если вы думали, что в этом мире есть хоть что-то, что сможет заставить меня предать брата, то вы глупы.

— Какая страстная речь, — Карейн обхватил себя за плечи и закачался в разные стороны. — Не думал, что наш лысый страшила способен на такие длинные деферам…

Остаток фразы Карейна заглушил неприятный, хрустящий звук. Шесть-копье пронзил череп Макина и его душа, спустя мгновение, унеслась к дому праотцов.

Эйнен смотрел на труп человека, которого должен был считать своим учителем. Что же, глупо было отрицать — он чувствовал сожаление. Сожаление о том, что Макин, оказавшись щепкой, отлетевшей от разрубленного леса, так и не смог найти своего места в этом мире.

И, будучи занозой, видел перед собой лишь один путь. Путь, который, как надеялся Эйнен, привел его обратно к матери, братьям и сестрам.

Когда закончиться война, Эйнен обязательно помолится Великой Черепахе, чтобы праотцы простили Макина за всего его грехи и позволили обнять семью.

— Не думал… — прозвучал хрип с алтаря. — что… это… сработает.

Эйнен, отряхнув копье и перешагнув через бездыханное тело, подошел к другу… брат. Отомкнув ржавые цепи, он схватил его за предплечье и крепко сжал.

— У нас мало времени, бат мой…

— Тогда, в Грэвэн’Доре, — прохрипел Хаджар. — когда ты… при всех… назвал меня братом… я думал… мы раскроем себя…

Эйнен, проигнорировав слова Хаджара, положил тому в ладонь пилюлю Ста Голосов.

— Оболочки, которую я создал, хватит на три дня. После этого она рассеются и… если честно, я не знаю, что произойдет с тобой. Я так и не смог расшифровать записи Макина.

— Не важно, — покачал головой Хаджар. — мы проделали… длинный… путь. Сейчас… не время…

Эйнен «кивнул» и достал из кармана еще одну пилюлю.

— Это приведет тебя в Мир Духов. Без боли и агонии. Намного лучше той травы, которой пичкали тебя орки.

— Орки? — рекка оторвалась от изучения манускриптов, лежащих на столах. –Значит, все-таки, варвар связан с Дереком именно через орков!

Но на неё никто не обращал внимания.

— Три дня… — прохрипел Хаджар, закидывая в рот обе пилюли. — Задержите Дерека… на три… дня. И я приведу… помощь.

Затем Хаджар закрыл глаза и опустился на алтарь.

Эйнен тут же достал из пространственного кольца волшебный саван, пропитанный самыми разными лекарствами и алхимическими препаратами. Он накрыл им друга и замер.

Дора, подойдя к возлюбленному, положила тому ладонь на плечо.

Эйнен прижался к ней изрезанной жуткими шрамами щекой.

— Пойдем, — прошептал он, обнимая за талию эльфийку. — Нас ждет битва с армией мертвецов.

Выходя из лаборатории, находящейся в неприметных подвалах бедняцкого района Даанатана, Эйнен активировал волшебный иероглиф. Пока Хаджар не очнется, он будет его охранять надежнее любой стражи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 917**

Мальчишка, высокий для своих лет, но худой. С покрытым веснушками лицом, в распахнутой рубахе, бежал сквозь поле ржи. Он побежал к дому, который стоял на холме, а вокруг него в такт порывам ветра качались золотые колосья.

Отец косил траву. Братья и сестры играли с пастушьими псами, а мать сидела на крыльце.

— Мама, — мальчишка обнял мать и прижался щекой к её животу.

Теплые, мягкие пальцы, зарылись ему в волосы.

— Все хорошо, мальчик мой? — прошептала она ему на ухо.

— Да, — слезы катились по его щекам. — теперь хорошо…

— Тогда иди, — она легко подняла его, потерлась своим носом о его и поставил на землю. — поиграй с братьями и сестрами.

— Угу, — мальчишка вытер слезы и широко улыбнулся. — Конечно!

Он уже сорвался с места, но затем обернулся и несколько боязливо посмотрел на мать.

— Ты ведь не исчезнешь?

— Нет, — покачала она головой. Длинные, рыжие волосы, стянутые в тугу косу, почти доставали до земли. — больше никогда не исчезну.

Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, а затем дети во дворе закричали:

— Макин! Братик Макин! Беги скорее к нам!

— Да! — откликнулся мальчик. — Уже бегу!

\* \* \*

Хаджар лежал на холодном камне. Совсем один. В темном, холодном подвале, который должен был стать его могилой, а стал местом, скрывшим его от всего мира.

— Кто бы мог подумать, да? — пробормотал он сквозь подступающую дрему. В данный момент в нем находилось сразу две алхимические пилюли высочайшего сорта. Одна их них, облаченная в защитную пленку, должна была открыть ему вид на путь, простирающийся за пределами Истинного Королевства. А вторая –отправить в мир Духов. — Почти десять лет назад я забрал у Патриарха секты Черных Врат эту проклятую пилюлю, а сейчас она спасла мне жизнь. Иронично… Запрос!

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. До расшифровки объекта «метка Духа Меча» осталось 31 час… 42 минуты. 16…15…14 секунд]

Как и думал Хаджар, обряд лишения имени не только забрал у него имя Дархана, но и сильно ослабил метку Духа.

Настолько, что теперь нейросеть успевала разобраться с ней до того, как Хаджар отправился бы к праотцам. Потому как, последнии дни, дали ясно понять — его душа умрет раньше, чем нейросеть взломает метку.

— А ведь все так начиналось…

Когда, почти четыре года назад, Макин, якобы, случайно наткнулся на Эйнена и применил к тому легкое, почти незаметное заклинание разума, все выглядело как минимум странно.

Затем, когда Макин предложил Эйнену стать его личным учеником, все стало еще туманнее. Но, как говорят, держи друзей близко, а невероятно могущественных магов, которым от тебя что-то нужно — еще ближе.

Эйнен согласился. И, буквально через месяц, выяснилось, что Макину требовалось на самом деле — ему нужен был Хаджар для своей жуткой пилюли.

Вернее, не сам Хаджар, а его имя.

На тот момент Хаджар с Эйнено уже несколько месяцев как принесли братские клятвы. Еще тогда — на утесе Подземного Города в Море Песка.

И эта клятва являлась еще более редким событием, чем нахождение истинной любви — спутника или спутницы жизни. Ведь, так или иначе, такие люди находились. Пусть крайне редко, но все же.

А вот настоящий друг — друг, с которым связывали прочнейшие узы, такое происходило куда реже. То, что Хаджар имел с Неро, было, на самом деле, зовом их крови. Они изначально являлись братьями и, может сами того не знали, но кровь звала их друг к другу.

Эйнен… другое дело.

Это был человек, которому Хаджар доверил бы свою душу и то же самое сделал бы и сам островитянин.

Братская клятва с легкостью преодолела заклинание Макина и с тех пор Эйнен погрузился в опасную, двойную игру. Но скользкий пират и контрабандист умудрился обхитрить Наставника школы Святого Неба и не только выучиться (выкрасть) у него многие знания, связанные с магией, но и, в итоге, отнять эту самую пилюлю, подменив её на ту, что все эти годы хранил Хаджар.

Их план, который они придумали еще несколько лет назад, наконец, сыграл.

И не просто сыграл, а с помпами и фанфарами. Как по нотам. Настолько гладко, что это даже пугало.

— Гладко, — прохрипел Хаджар. — да уж…

В одиночестве, в темной камере, где единственным источником света служил лишь алхимический костер, он мысленно возвращался в тот год, который провел в темнице королевского дворца Лидуса.

\* \* \*

— Вы знаете, я ожидал чего-то более жуткого, — Карейн, облаченный в свои белые, с виду дорогие, но повседневные одежды, на деле являвшиеся Божественными Доспехами, стоял на вершине каменного укрепления.

— Кажется, если мне не изменяет память, — Том стоял рядом с ним. — Твой отец собирался отдать эти доспехи наложнице.

— Мой отец много говорит, — пожал плечами Карейн. — но, уверяю тебя, я бы первым надел их на наложницу, чтобы потом с неё же их содрать. Тебе, малышь Том, не понять.

Динос стал пунцовым под цвет энергии, кружившей вокруг него.

— Умереть девственником, — вздохнул Карейн. — что за ужасное проклятье, малыш Том. Мне тебя даже жаль.

— Заткнись, Тарез, — прорычал младший наследник Хищных Клинков. — я сегодня не умру!

— Я знаю, Том, я знаю, — закивал сын богатейшего торговца Семи Империй. –просто сомневаюсь, что, хоть однажды, кто-то, будь то мужчина или женщина, по своей воле согреет тебе ложе.

Том грязно выругался и замахнулся мечом, но между двумя аристократами тут же возникла Дора. Закованная в доспехи, с тяжелым молотом в руках, она, несмотря на малый рост, выглядела живой осадной башней.

— Если вы хотите с кем-то подраться, то, посмотрите внимательнее перед собой, уверена — найдете себе противника по плечу.

— А красотка-эльфийка… без обид, Эйнен, — Карейн кивнул стоящему рядом островитянину. Заключенный внутрь Радужной Обезбяны, вооруженной клыком-копьем и щитом, похожим на черепаши панцирь, он не обращал внимания на словесную перепалку. — права она, малыш Том. Вон, смотри, сколько претендентов на твою постель.

— Я убью тебя, Тарез.

— В очередь, юноша, в очередь, — засмеялся Тарез, но несмотря на смех, взгляд его был цепок и тверд. — Проклятье… сколько же их там.

Весь отряд, за исключением Анетт, Акены и Хаджара, стоял на вершине укрепление.

— Хорошо хоть Император выделил нам армию, — поежилась Дора.

За их спинами расплескалось море стали. В небо поднимались штандарты со знаменами. Ржали кони и рычали, ревели, свистели боевые ездовые животные.

В небе застыли в боевом построении тысячи военных кораблей.

Пятый легион, целая армия, выдвинулась на встречу одному лишь Великому Герою Ласкана. Вот только следом за Дереком, на груди которого в каменном ожерелье качался почерневший лист Древа Жизни, тоже двигалась армия.

До самого горизонта, закрывая небо зелеными тучами, исторгавшим болотные молнии, шли мертвецы. Их было в десятки раз больше, чем солдат, собравшихся за спинами отряда.

А над их головами летели корабли призраки. С пробитым дном, порванными порасума, накренившимися мачтами. У некоторых не было пушек, а у тех, что были, дула оказывались развороченными. Но их было столько, что они полотном укрывали зеленое небо.

Первые ряды мертвецов, облаченные в доспехи, с таким же истерзанными штандартами, держали в «руках» самое разнообразное оружие.

Позади них, около горизонта, шли мертвые с вилами, топорами, косами и серпами. Мужчины, женщины, молодые, старые, дети…

Их было столько, что не было никакого шанса сосчитать.

— Пока нет настоящей армии Ласкана, — Карейн явно кого-то передразнивал. –я не отправлю основные силы в бой против одного адепта. Проклятье! Император нам даже Великого Героя не выделил! Да из элитных адептов, здесь только мы с вами!

— Ты причислил меня к элите, Карейн? — хмыкнул Том, опускающий забрало шлема.

— Предсмертная лесть, юноша, — Карейн взмахнул рукой и часть одежд, поднявшись, обмотала ему лицо и шею. — Ну, кто первым уложит сотню тысяч мертвяков, тот самый горячий парень в столице?

— Ты псих, Тарез.

— А ты зануда, Динос, но я же не жалуюсь, — пожал плечами Карейн, а затем, повернувшись лицом к Пятому Легиону поднял меч в небо. — В БОЙ!

Прокричал он и первым кинулся в сражение против моря мертвецов.

Эйнен, перед тем как отправиться следом, кинул последний взгляд на стены неприступной столицы.

\* \* \*

Хаджар открыл глаза. Высокая трава заменили темные стены лаборатории, а чистое, безоблачное небо, её потолок.

— Мир Духов… — произнес он, а затем отдал приказ. — Таймер.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 918**

Глава Тайной Канцелярии, адепт стадии Безымянного, генерал Декой Шувер, заходя в кабинет Императора, окинул быстрым взглядом собравшихся за дверями, ждущих аудиенции придворных, аристократов и военных чинов.

На скамьях из простого дерева смертных пород, они прятали свои глаза в ворсистых коврах, доставленных из Моря Песка. И, как бы ни были они сильны лично, какой бы крупный клан или аристократический род не стоял за их спиной, они все равно не рисковали встретиться взглядом с Шувером.

Декой усмехнулся.

Он уже не помнил, когда в последний раз забирал «к себе» человека, эльфа или иное разумное существо, которое не было бы виновно в каком-либо государственном преступлении.

Нет, бывало конечно. Но давно. Еще в те времена, когда Дарнас переживал свои не самые лучшие годы. А с тех пор прошло уже почти три тысячи веков.

Многие из новых глав аристократических родов даже не помнили той эпохи. Когда человек человеку в лучшем случае — палач. А в худшем…

Тогда Шувер взбирался к вершинам власти по головам тех, кто оказался не настолько же хитер, жесток или беспринципен, как он сам.

Сейчас же, вот уже почти двадцать пять веков, ни один невиновный в том или ином деянии не оказался в застенках Тайной Канцелярии.

Но, тем не менее, все адепты, без исключения, прятали взгляды…

Каждого из них можно было бы немедленно тащить за шкирку в застенки и, спустя меньше, чем через неделю, Шувер бы раскрыл очередную финансовую махинацию, коррупционную схему или, даже, заговор.

Двадцать пять веков к нему не попадали невиновные… просто потому, что если внимательно посмотреть, то каждый, кто сейчас сидел в приемной Императора, имел пару скелетов в своем безумно дорогом, родовитом, аристократическом гнезде.

— «Пусть боятся» — мысленно добавил Шувер. — «Война за стенами столицы, а они все свои интриги плетут…».

Войдя внутрь, Декой буквально затылком увидел и ощутил вздохи облегчения, пронесшиеся по приемной Императора.

Демоновы аристократы…

— Ваше Императорское Величество, — поклонился Декой.

Кабинет Императора Моргана не был большим. Напротив, кто-то, не знакомый с характером и повадками Его Императорского Величества, мог бы подумать, что это кабинет секретаря или, на худой конец, помощника Императора.

Площадью меньшей, чем двадцать квадратных метров, заваленный стопками бумаг, возвышавшимся вплоть до трехметрового потолка.

Некоторые из них и вовсе выглядели колоннами, держащими крышу от падения на пол, укрытый, некогда, зелеными коврами, а ныне — все теми же кипами бумаг.

Свитки, различные донесения — шкафы, стоявшие по периметру, уже их не вмещали и Морган придумал какую-то свою, уникальную систему их сортировки.

Сколько себя помнил Декой, у Императора никогда не было ни секретарей, ни помощников. Со всеми документами, донесениями, рапортами, законопроектами и тому подобным он разбирался самостоятельно. Делегируя столько, сколько могла себе позволить его, воспетая бардами, паранойя.

— «Оно и понятно» — подумал Шувер, аккуратно обходя стопки, холмы и целые горы из бумаг. — «В его интригах даже Князь Демонов запутается».

У единственного окна в довольно темном помещении, стоял массивный деревянный стол. И вот как раз на нем неизменно лежало лишь несколько, самых важных, государственных бумаг.

Император, в данный момент, как раз читал одну из них. В простых одеждах, с затянутыми в тугой хвост волосами, безо всяких украшений.

Его Божественный Клинок был приставлен к спинке комфортного, но также лишенного всяческих изысков кресла.

— Что ты хотел, Шувер, что пролез ко мне без очереди? — не отрывая взгляда от очередного донесения, спросил Император.

Декой, насколько позволяли ему отношения с правителем Дарнаса, заглянул тому за спину. На расстоянии примерно в двести километров от столицы в данный момент две армии стояли друг напротив друга.

И если одна из них — пятый, из тринадцати, легион Империи, то вот вторая –океан мертвецов. Их было столько, что даже отсюда казалось, будто море немертвых дотягивается до самого горизонта.

При этом магия, которая их подняла, влияла не только на их тела, но и на окружавшую реальность. Небо затянули зеленые тучи из которых срывались мертвенно бледные, белые молнии.

Наспех сооруженные оборонительные валы. Какие-то каменные стены и башни, на которые водрузили пушки.

Шувер вообще сомневался, что после пяти, может семи залпов, эти огневые редуты уцелеют. Либо сами пушки взорвутся, либо сооружения развалятся прямо на головы легионерам.

— Я уже говорил неоднократно, Шувер, — Император спокойно, будничным движением выдвинул один из ящиков, достал бумагу, окунул перо в чернильницу и начал что-то писать своим кривым, куриным почерком. Если сам Морган не пользовался секретарем, то вот все его ближайшее окружения разве что шифровальщиков не нанимало, чтобы перевести почерк правителя. — что против одного Ласканца, пусть даже Великого Героя, не собираюсь отправлять что-то масштабнее того, что уже там находится.

— При всем уважении, Ваше Императорское Величество, но это безумие. Посмотрите сколько их там!

Шувер, с поклоном, положил на стол листок пергаментной бумаги, на котором была выведено всего одно число. Вот только цифр в этом числе было столько, что можно было усомниться в разумности человека, его написавшего.

Декой, во всяком случае, усомнился.

Но когда примерно, плюс минус пару миллионов, точно такое же число ему принесли еще три подразделения внешней разведки, он понял, что пришло время идти к Императору.

— Я в курсе, Декой, — Морган, даже не смотря на число, усилием воли отправил листок в одну из дальних кип бумаг.

Шувер, проводив короткий полет уставшим взглядом, решил, что к концу войны в кабинете появится еще как минимум два бумажных столба.

— Кто тебя отправил, Шувер? — Император дописал послание, положил его на специальный артефакт и на мгновение прикрыл глаза. Железный поднос, исписанный мириадами волшебных символов, вдруг вспыхнул, а когда погас –послания уже не было.

Магия пространства — немногие артефакторы были способны использовать её в своих изделиях. И только самые из могущественных адептов могли собрать достаточное количество силы, чтобы отправить объект сквозь пространство. Именно поэтому Моргану доставляли послание лично, а сам он — при помощи артефакта.

— Тарезы? Диносы? Или эти ушастые пережитки прошлого? — Морган откинулся на спинку кресла.

По его лбу скатилась капелька пота. Декой даже представить себе не мог, сколько энергии требовалось Императору, чтобы сотни раз на дню пронзать пространство своими посланиями, доставляя их в даже самые отдаленные уголки Дарнаса.

— Тарезы, — не стал отрицать Шувер. — там сейчас находиться старший наследник ублюдка Сальма.

— Ублюдок Сальм… — протянул Морган. Он стучал пальцами по столешнице и о чем-то размышлял. — Как же он уговорил тебя прийти ко мне с подобной просьбой?

— Старые долги, — пожал плечами Шувер. — Теперь их нет…

— Значит Тарезы, в ближайшее время, будут заняты твоими проверками… –снова, задумчиво, повторил Император. — И Тарез явно знал об этом, когда требовал от тебя долг таким образом. Двух зайцев, значит, убивает. Тебя отвлекает на самого себя, при этом напоминает мне о своем паршивце Имире.

Шувер и сам все это прекрасно понимал, но ни отдать долг не мог.

Подняв праву ладонь, он с облегчением наблюдал за тем, как исчезал один из многочисленных тонких шрамов, видимых лишь ему. Очередная клятва на крови была исполнена.

— Война, Шувер, уже у нашего порога. А как минимум три из семи аристократических клана, вместо того, чтобы служить мне опорой, лишь мутят воду, — Морган сцепил пальцы домиком и посмотрел прямо в глаза главе Тайной Канцелярии. — А может нам, пока военное положение, сократить поголовье буйных голов?

Декой вновь посмотрел за спину Императору.

— При всем уважении, мой Император, но…

— Да-да, — отмахнулся Морган. — ты опять не видишь дальше своего носа, мой драгоценный друг. Благо, из всех остальных, он у тебя самый длинный, именно поэтому ты и глава Тайной Канцелярии…

Шувер лишь поклонился. Его чувства не были задеты. По сравнению с такой акулой интриг, как Морган Бесстрашный, он даже мальком себя не чувствовал. Так — планктоном.

— Мы потеряли одного из сильнейших Великих Героев нашей страны, Шувер, –глаза Моргана были пропитаны сталью. — а Ласкан приобрел себе мальчишку, который владеет Истинным Королевством Парного Клинка. Чаша равновесия качнулась не в нашу пользу.

— Но…

— Но армия, которая стоит за спиной юнца, состоит только из мертвых. Я ни вижу ни одного живого Ласканского воина. А значит, старуха хочет просто выгодно разменять свою подгнившую пешку. И я не собираюсь отдавать под этот размен больше, чем могу себе позволить.

— А если кто-то из этих детей оставит там свои головы. Они ведь — элита! Из каждого, в будущем, мог бы получиться Великий Герой!

Морган пожал плечами.

— Не только Сальм умеет одним камнем нескольких зайцев бить, — туманно ответил Морган. — А теперь ступай, Шувер. Думаю, у тебя есть кем в данный момент заняться.

— Тарезы… — с этим словом на устах Декой поклонился, развернулся, а затем покинул кабинет.

Какое-то время Император Морган просидел в тишине, а затем повернулся к одному из пергаментных столбов.

— Ректор…

Бумажный столб завибрировал, пришел в движение, а затем опал осенними листьями. Вместо него на ковре кабинета стоял сухой старичок, опирающийся на простую трость.

— Ваше Императорское Величество, — поклонился он. — Вы вызывали меня.

— Да, — кивнул Морган. — Я бы хотел поговорить про Наставника Макина и его эксперименты.

Ректор бросил быстрый взгляд на пергамент, лежащий на столе Императора.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 919**

— Речной Змей! — клык-копье, сжимаемые в лапе Радужной Обезьны, вспыхнул нежно зеленым светом.

До слуха бившихся поблизости живых адептов донеслись звука журчавшего весеннего ручья, внезапно обернувшегося грохотом ревущего горного потока. Десятки подобных потоков заструились между рядами наступающих мертвецов.

В каждом из потоков виднелись хищные очертания змеев, каждый из которых выглядел призрачной копией шеста-копья Эйнена. Они пронзали мертвецов сотнями, тысячами, десятками тысяч.

Струились на многие сотни метров, оставляя позади себя на земле широкие, крупные борозды, в которые вместо крови стекала могильная слизь и гной.

Мертвецы были не крепче плоти смертных — лишенные энергии и мистерий. Те полу-ржавые артефакты, в которые они были облачены, не могли их защитить от техник элиты молодого поколения адептов Дарнаса.

Всего одним выпадом и одной техникой Эйнен уничтожил десятки тысяч мертвых. Он превратил их кости в пыль, а доспехи и оружие в клочья порванного и растерзанного металла.

Но то пространство, что занимали эти тысячи, тут же заняли идущие следом.

— Молот Леса! — из-за спины Радужной Обезьяны вылетела Дора.

Закованная в тяжелые доспехи, она высвободила свой Дух. Символ, означавший Лес, вспыхнул позади неё. Одна лишь эта вспышка, разрастаясь зеленоватым ореолом, превратила стоявших на расстоянии в тысячу шагов мертвецов в сухие лианы. Те опутали идущих следом и, стягиваясь силками, крошили кост и корежили металл.

Когда же эльфийка ударила молотом о землю, то та дрогнула. Океанскими волнами, трескаясь и взрываясь каменными брызгами, она подкинула в воздух тысячи мертвецов, которых тут же накрыл очередной поток стрел, выпущенных стоявшим за много километровой линией укреплений легионом.

Они буквально стерли мертвецов, а затем очередным ковром устлали головы мертвецов. Но стрелы, кроме тех, в которые редкие лучники вкладывали энергию или технику, лишь пронзали артефактные доспехи, чтобы раздробить несколько костей и увязнуть в земле.

Мертвые, хромая, волоча ноги, с одной рукой или половиной тела, продолжали идти вперед.

До тех пор, пока они не были полностью уничтожены, пока не были стерты в пыль, им даже самые страшные ранения не мешали продвигаться вперед.

После первой же земляной волны, созданной молотом Доры, из трещин, жадно пожиравших падающих в них мертвецов, поднимались стволы деревьев.

Пропитанные невероятным количеством энергии, дарованной Доре её Духой, они крошили мертвецов в порошок. Если Эйнен одной техникой, скорее предназначенной для дуэлей с другими равными или превосходящими по силе адептами, уничтожил несколько десятков тысяч, то Дора стерла в порошок уже почти сотню тысяч мертвых.

Одним ударом молота она вырастила полосу волшебных деревьев, кроны которых напоминали молот, простиравшуюся едва ли не на десять километров в ширь и на десяток метров в глубину.

Но Дора на этом не закончила.

Оттолкнувшись от земли, оставив позади себя воронку, она подлетела к первому ряду ею же созданный деревьев и обрушила на них удар молота.

— Падение Леса! — прозвучало название техники.

Удар молота по первому из деревьев тут же создал цепную реакцию. Каждое из титанических растений, охват ствола которого поражал воображение, вдруг задрожало, а потом будто бы взорвалось изнутри. Ворох щепок и листьев –вот вот что дора превратила свое же заграждение.

Она замахнулась молота и многотонный океан острых щепок и листьев повторил движения её молота. Он качнулся в небе, затем сжался так плотно, что стал походить на исполинский молот.

Шириной древа в десять метров, а длинной почти в километр. Сам же ударный набалдашник выглядел почти так же массивно, как небольшой город смертных.

— ЩИТЫ! — взревел Эйнен.

Единственный из всех, кто стоял вокруг, он знал, на что была способна лучшая из убойных движений Доры. В отличии от Эйнена, практически все её техники были направлены на поражение как можно большего количества противников.

Будто с самого рождения Дора готовилась к войне и выбирала для изучения лишь то, что могло уничтожить целую армию.

— А-А-А-А-А! — закричала эльфийка.

Из её глаз и носа потекли кровавые дорожки. Напряжение, которое выдерживала Дора, когда над ней навис деревянный молот, видимый невооруженным глазом даже из столицы, было просто невероятным.

Эйнен, шепча слова заклинания, выставил перед собой щит черепашьего панциря. Направив в него половину от своего запаса энергии, он смог создать призрачный, но плотный панцирь, укрывший собой площадь в несколько километров.

Остальную же сотню километров линии фронта защитила стена щитов легиона. Вышедшие вперед латники в тяжелых доспехах вонзили в землю ростовые щиты. Соединяя их в на хлест и направляя внутрь силу, они вырастили стену энергии. Будто огромный щит, который вонзил в почву невидимый гигант.

— Держать! — разнеслись над равниной крики командиров, усиленных волшебством и энергией.

Каждый из таких зычных кличей разлетался на огромные пространства и был слышен всем, без исключения.

Дора, не без труда, но подняла над собой собственный молот. И точно так же, вертикально, над ней замер и деревянный гигант.

Сперва показалось, будто это треснули доспехи, затем — что не выдержали кости самой эльфийки, но затем стало понятно, что сдалась земля под её ногами.

Разом, трещинами расползаясь по округе, почва под ногами Доры ухнула внушительной воронкой. А затем, с тем же ревом; с кровью, сочащейся сквозь сочленения доспеха, Дора обрушила свой удар на армию мертвецов.

Взрывом назвать произошедшее было бы неуважением к технике бывшей старшей наследнице клана Зеленого Молота и лестью к слову «взрыв».

Огромный молот, площадью пусть может и не с весь смертный город, но с его небольшой район, ударил о головы мертвецов. Разом, еще до того, как он их коснулся, одного лишь его давления хватило, чтобы превратить в пыль почти сорок тысяч мертвецов.

Когда же молот, все же, ударил по уже просевшей и пустой земле, то трещины шириной в несколько крестьянских телег, мгновенно расползлись на многие километры.

Дождем в них падали мертвецы. Земля вновь, пусть и с «кровавой», но радостью принимала тех, кого у неё забрали против её воли.

Ударная волна, дотянувшаяся до небес и разбившая десятки кораблей-призраков, разлетелась на полсотни километров вглубь армии мертвых.

По щитам армии дотянулось эхо. Теперь уже закричал и Эйнен с солдатами, когда те удерживали на своих щитах остатки ударной волны.

Она крошила кости поднятых скелетов, корежила плоть тех, кто умер не так давно. Ломала доспехи, будто те были выкованы не из волшебных сплавов стали, а из простой, даже не обожжённой глины.

Но даже не это было главной мощью техники.

Деревянный молот, созданный из спрессованных щепок, вновь разлетелся ворохом коричневой древесины. Облаком древесных кинжалов он накрыл собой площадь, которую сложно было окинуть взглядом не поворачивая при этом головы. И все, что оказалось внутрь этого облако, оказалось стерто даже меньше, чем в пыль.

На мгновение, когда все стихло, солдаты выдохнули с облегчением. Вместо моря мертвецов они увидели перед собой пусть и пострадавшую, покрытую костяной пылью, изорванными доспехами и трещинами, но родную землю.

— Дора! — Эйнен, убрав щит, сорвался в рывке.

Он успел подхватить Дору еще до того, как та упала на землю. Девушка явно ослабла, так же островитянину пришлось самостоятельно класть ей в рот несколько пилюль.

Розовый цвет сменил бледность лица эльфийки, а кровь, струящаяся по щекам и губам, будто бы втянулась обратно в тело.

Марнил открыла глаза и, поблагодарив возлюбленного кивком, встала на ноги.

— Ты в порядке? — спросил Эйнен, все еще находящийся внутри Радужной Обезьяны.

— Теперь — да.

Рядом прозвучал шелест тряпичных одежд.

— Кажется, в нашем маленьком соревновании, малышь Том, — Карейн отряхнул клинок от слизи и гнили. — победил третий человек… ну или не совсем человек.

— Думаю…

— Думаю, — перебила Рекка. — что армия здесь стоит не даром, а у вас еще будет возможность померяться силами.

Геран указала одним из клинков на линию холмов, закрывавших горизонт. Оттуда, маршем, спускался очередной океан мертвецов.

Дора молча опустила забрало шлема и подняла молот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 920**

— Большой! Большой! Ты опять к нам пришел!

Хаджар посмотрел себе под ноги. Только что он очнулся среди пусть и высокой, но простой травы заливного луга, как оказался стоящим в центре луга, но уже совсем другого.

По небу, только что чистому и ясному, плыли кучевые. Они отбрасывали причудливые тени, уж слишком сильно похожие на очертания разнообразных волшебных, и не очень, зверей и птиц.

Трава, недавно высокая и дикая, теперь была низкой, ровной, кем-то очень заботливо подстриженной и разукрашенной в самые невероятные краски.

Правда стоило лишь приглядеться, как становилось понятно, что это вовсе не трава разноцветная, а такое множество растущих в ней цветов.

Музыка, легкая и тонкая, заструилась по воздуху. Послышались звенящие колокольчиками детские голоса. Ветер, дувший, казалось, со всех четырех сторон света, трепал волосы Хаджар и качал его простые свободные одежды.

Серый плащ, откуда-то взявшийся за спиной Хаджара, сливался с тенями от облаков.

Бутон, под ногами Хаджара распустился и на вершине цветка оказалась маленькая девушка. Круглое лицо, половину которого занимали черные, как смоль, миндалевидные глаза.

Позади трепыхались две пары крыльев, точь в точь похожих на те, что у бабочек.

— Прекрасный цветок, — Хаджар опустился на корточки и протянул к бутону палец. — рад снова тебя приветствовать.

— Привет, Большой! — миниатюрная девочка в цветочном платьице, по цвету повторяющим бутон, на котором она сидела, обхватила подушечку пальца Хаджара. Но тот почувствовал касание вовсе не чьей-то плоти, а легкую ласку нежного лепестка. — Тебя так долго не было, что я подумала, что ты заблудился в мире смертных! А там скучно!

— Скучно… — вторил её хор смеющихся девичьих голосов. — Очень скучно…

— А еще, — маленькое создание надуло щечки и скрестило ручки на груди. –они нас постоянно топчат, срывают и ломают.

— Смертные плохие… смертные плохие…

Цветы, прямо на глазах Хаджара, начали закрываться бутоны и буквально втягиваться внутрь земли, исчезая под покровом стремительно растущей ввысь травы.

— Постой, — Хаджар, используя все свои актерские навыки, состроил как можно более печально-потерянное лицо. — Мне опять нужна твоя помощь, прекрасный цветок?

Лепестки, которые уже почти сложились в бутон, дрогнули и слегка приоткрылись. Изнутри показалось личико маленького создания.

Блеснули на солнце маслянистые, черные глазища.

— А я действительно так красива, как ты говоришь?

Хаджар кивнул.

— Я прошел многие километры пыльных дорог, о прекрасный цветок. Но нигде и никогда не видел цветка, который был бы красивее тебя.

Создание нахмурилось. У него (или неё) не было бровей, так что это выглядело особенно странно.

— Ты врешь, — вдруг засмеялось оно. — ты видел создание, которое считаешь самым прекрасным! Ты врешь, Северный Ветер.

— Врешь… — разлеталось смеющееся, но стихающее эхо звенящих голосков. –Врешь… врешь…

— Создание? Какое еще созд…

— Но врешь сладко, — цветок перебил Хаджара. — слаще, чем мед, который пчелы делает из наших слов. Так что я помогу тебе еще раз, Северный Ветер. Но знай — трижды помогу и спрошу плату.

Эти, казалось бы, простые слова — «трижды помогу и спрошу плату» внезапно въелись Хаджару в те остатки души, что еще теплились в его теле. Это было сродни клятве на крови, только с той лишь разницей, что он её не приносил.

В Мире Духов, как говорил Степной Клык, нужно было внимательно следить за каждым своим словом и делом. Никогда не брать ничьих даров, до тех пор, пока не было трижды озвучены, что это безвозмездный подарок. И не просить услуг до тех пор, пока не будешь уверен, что сможешь их оплатить.

И это были лишь первых два и самых важных правила путешественника в Мире Духов.

— Задавай свой вопрос, большой, — продолжало смеяться существо. — только помни, что если…

— Вопрос будет слишком большой, то раздавит тебя, — закончил за цветок Хаджар.

— Именно так, — надулась миниатюрная… кто-бы-оно-ни-было. — вы, Большие, постоянно обижаете нас — тех кто меньше. То ногой наступите, то вопрос зададите, то сорвете в подарок. А самый важный подарок в руки взять нельзя!

Хаджар все это время смотрел в темные глаза создания. Они затягивали его внутрь. Бездонные на такие теплые колодцы, обещающие подарить тепло и уют. Окутать его заботливой, ненавязчивой лаской, погрузить в теплую негу –греться под лучами солнца и прятаться в уюте, когда на небосклон поднимается прекрасная царица ночи.

Хаджар вздрогнул.

Он стоял в центре моря цветков, на бутоне каждого из которых сидело вовсе не безобидное существо, а клыкастая, зубастая тварь. Размером с палец, они имели непропорционально большой рот, в который могло бы уместиться целое яблоко. Если бы, сперва, уцелело от острых, сверкающих клыков.

— Проклятье… — Хаджар резко поднялся, но ему хватило ума и сноровки не сдвинуться при этом ни на миллиметр. Он не хотел проверять что будет, если он заденет ногой хоть один из цветков.

— Большой ругается! — засмеялось существо, с которым Хаджар вел беседу. –Большой испугался!

Так же, как существа в цветках показали свои клыки, так же они и вернулись к прежним обликам безобидных, красивых созданий.

— Теперь ты знаешь чуть больше, чем раньше, Большой, — существо, держась за живот и хлопая крылышками, каталось со смеху в своем бутоне. Отсмеявшись и выпрямившись, оно вновь посмотрело в глаза Хаджару. А когда тот их отвел, со смешком добавило: — Задавай свой вопрос.

— Мне нужно найти того, кто подскажет, где мне отыскать то, что я ищу.

Существо вновь нахмурилось, а потом засмеялось.

— Ты научился задавать легкие вопросы, Большой. Это хорошо! Очень хорошо! — постучав пальцам по губам, существо взмахнуло крылышками и закружилось над бутоном. — Скажи мне, Большой, то что ты ищешь, оно большое и ли маленькое?

— С меня ростом.

— Значит большое… а важное или нет?

Хаджар задумался. Вопрос явно был с подвохом. Как, собственно, все в Мире Духов.

— Так же важно для меня, как и я сам.

Существо снова засмеялось. Ему вторило эхо такого же смеха, музыкой разливающегося по воздуху.

— В твоей голове опилки хрустят от мыслей, Большой!

— Опилки… — кружились вокруг другие существа. — Опилки…

— Я подскажу тебе второй раз, Большой. Третий — и плату спрошу, — существо подлетело к лицу Хаджару и опустилось тому на кончик носа. — Ты ищешь большое и важное, тебе помогут старцы. Отправляйся к бабушке, которая одним помощь, другим погибель. Только бабушка сможет тебе помочь — будь с ней вежлив и ласков, но не забывай про законы нашей страны.

— Бабушка? — переспросил Хаджар. — Постой, что за бабушка?

Цветы поспешно исчезали в траве, а та все поднималась и поднималась. Дотягиваясь сперва до коленей Хаджара, а потом и вовсе начала щекотать ему живот.

— Что за бабушка?! — закричал он, но ответом стала лишь тишина.

Хаджар начал отмахиваться от все растущей травы, но мистерии меча и энергия покинули его. Простой смертный против ожившей травы, которая резала ему руки, лицо, шею, ноги и все это сопровождал детский смех невидимых существ.

— Цветочек соберу, — вдруг расслышал не видящий ничего, кроме острой осоки, Хаджар. — Внучке подарю, в волосы вплету, слово прошепчу, внучка в лес пойдет…

— Прости нас бабушка!

А затем все стихло.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 921**

Перед ним стояла избушка. Самая простая, но ладная и ухоженная. Было видно, что живут в ней круглый год. У крыльца сидел старый пес. Размахивая хвостом, он лениво отгонял снующих вокруг мошек.

Под скатом крыши покоилась пузатая бочка, заполненная дождевой водой. Качался на ветру черпак, повешенный к ней за гвоздь.

На заборе сидел толстый, пушистый, черный кот. Желтыми глазами он следил за хвостом пса и, видимо, воображал что это игравшаяся с ним добыча.

Но, несмотря на всю ладность избушки, забор был слегка покосившимся, крыльцо явно давно не знало ни морилки, ни смолы, да и пара ступеней прогнили настолько, что взбираться по ним — все равно что в лотерею играть.

Провалишься, сломаешь ногу или нет — бабка надвое сказала.

Кстати о бабках.

Подойдя по тропинке, вытоптанной в ржаном поле (куда подевался заливной луг с травой — кто знает), Хаджар оказался около калитки. Как и все вокруг, некогда она была могла восхищать посетителей резным убранством, но сейчас даже не закрывалась. Щеколда, как и смыкающая скоба, лежала на заборе.

Кто-то бы, может, и зашел внутрь без спроса. Но не Хаджар. В мире было не так много законов, которые он всегда соблюдал. И, один из таких — закон гостеприимства.

Чужой дом — чужая крепость. Войти в ней без приглашения, все равно что прийти к человеку с войной.

Хаджар поднял с земли отвалившийся колокольчик и позвонил в него.

После первого раза пес перестал размахивать хвостом и поднялся на лапы. Он низко, тихо зарычал, а испуганные мошки разлетелись кто куда.

После второго, кот, очнувшись от полудремы, зашипел и дыбом вскинул хвост.

Только после третьего звякнули старые, несмазанные дверные петли избушки и из горницы вышла крепко сбитая бабушка. Невысокого роста, полная в теле, но когда-то, очень давно, красивая. От былой красоты остались правильные черты лица, тугая, толстая коса седых волос, свисавшая через плечо до самых коленей.

Темные, почти черные глаза бабушки сияли теплотой, но в то же время –строгостью. Не напускной, а сопряженной с гордостью, которой обладает каждая женщина, которая видела жизнь.

Знающая себе цену, пережившая несколько сильных мужских обид и ставшая такой, что только обладающий крепкой волей и стержнем может найти с ней общий язык.

Она вытирала руки о простой передник, защищавший от муки крестьянское, свободное платье.

— Пошутили над тобой цветы, путник, — бабушка улыбнулась. Несмотря на возраст, зубы у неё были все на месте и имели белоснежный цвет. — Проходи, не стой за калиткой.

— Не помешаю? — спросил Хаджар. — Если я пришел не ко времени, бабушка, я могу и потом. Мне не к спеху.

Улыбка на лице хозяйки стала только шире.

— Врешь, а не краснеешь. Как не к спеху, если я вижу, что времени у тебя почти и нет. Проходи. Дела свои потом доделаю. Хоть лес и рядом, но, надеюсь, не сбегут. Проходи, не стой.

Хаджар благодарно кивнул и, положив колокольчик туда же, откуда и взял, коснулся калитки. Он толкнул её, но та, с виду хлипкая и легкая, не сдвинулась ни на дюйм.

— Проходи же, — улыбка из добродушной превратилась в какую-то, пусть и немного, но жуткую. — Не заставляй ждать, путник.

— Конечно, бабушка, — кивнул Хаджар.

Больше не сомневаясь в том, что это далеко не простая избушка и не самая обычная бабушка (хотя, в Мире Духов такие вообще вряд ли водились) он всем весом навалился на калитку. Петли заскрипели, тяжело, тихонько, но калитка пошла вперед.

Хаджар, тяжело дыша, шарами надувая щеки, краснея от натуги, всем весом тащил её вперед. Пес продолжал глухо рычать, а кот шипеть. Хаджар же ощущал, как натягиваются жилы, как скрипят его мышцы, которые едва ли не кости перетирали от натуги. Сами же кости тоже вибрировали не хуже натянутого до упора лука.

Наконец калитка отворилась, а сам Хаджар едва устоял, чтобы кубарем не влететь во двор.

— Силен, путник, — хлопнула ладонями бабушка. — Люблю сильных. Спасибо, что поле мне вспахал, а теперь пойди — умойся водой дождевой, напеясь вдоволь, а потом в дом проходи. Сильных люблю, а вот потных — не очень.

— П…о…л…е? — тяжело дыша, с каждым вздохом захватывая все больше воздуха, переспросил Хаджар.

Согнувшись в три погибели, вытирая краем плаща льющийся со лба и груди пот, упираясь ладонями в колени, сплевывая слюной, он развернулся посмотреть на ржаное поле.

Едва ли минуту назад он подходил к избушке, когда вокруг был конец сбора урожая. Налитые жизнью колоски поднимались к небу и только и ждали, когда их соберут и превратят сперва в крепкую муку, а затем в пышный хлеб.

Теперь же позади Хаджара простиралось только-только вспаханное поле.

— Как такое возм…

Острая боль ударила по ладоням Хаджару. Он поднял их к лицу и увидел характерные мозоли. Рядом с ним лежал, поваленный на землю, простой, ручной плуг, которым бедные крестьяне, лишенные возможности позволить себе лошадь или мула, вспахивали землю.

Калитка, закрывшаяся за спиной Хаджара, звенела колокольчиком и выглядела так же, как и должна была. Ладная, справная, украшенная резьбой с крепкой, надежной щеколдой.

Совсем не та рухлядь, которую увидел Хаджар по первости.

— «В мире смертных мы смотрим глазами и слушаем ушами, Северный Ветер» –прозвучали в голове слова Степного Клыка. — «Но в мире духов, там где нас ждут праотцы, у нас нет ни глаз, ни ушей. Лишь душа и сердце. Смотри душой, а слушай сердцем, Северный Ветер.»

— Смотри душой, — проворчал Хаджар. — легко сказать.

Игнорируя кота и пса, он подошел к бочке с водой. Только недавно он видел, что она была заполнена свежей дождевой водой. Теперь же она выглядела как затхлая, покрытая плесенью и тиной, вонючая жижа, в которой разве что лягушки не квакали.

— Не нравится моя вода, путник? — выглянула из горницы бабушка. — Могу другую предложить, — она протянула кувшин, пахнущий чистейшей, родниковой водой. — Возьми. Умойся. Освежись.

Хаджар, едва не теряющий сознание от вони, доносящийся из бочки, сжал зубы.

— Нет, бабушка, — покачал он головой. — Хозяин гостю всегда лучшее предложит, а гость — никогда радушного хозяина не обидит.

Хаджар снял с крючка черпак и, зачерпнув им жижу, закрыл глаза и вылил себе на голову. Ожидая худшего, он внезапно почувствовал как его раны затягиваются под остужающими, ледяными ласками чистейшей воды, которую он когда-либо ощущал на себе.

Открыв глаза, Хаджар вновь увидел ту же бочку, что и прежде.

— Раздевайся, путник, — бабушка подошла к Хаджару. В руках у неё вместо кувшина покоилась небольшая бельевая корзина. — Ты поле мое вспахал, я одежду тво в благодарность постираю. Пыльная она уже. Старая. Столько дорог ты в ней исходил, а сберег. Не дело, чтобы она в моей воде пропала.

На этот раз Хаджар не стал спорить. Руководствуясь все теми же законами гостеприимства, он, без всякого стеснения, разделся до гола и, сложив одежду, положил её в корзину.

Бабушка окинула его цепким взглядом. Но таким, каким обычно врач осматривает пациента, а не женщина голого мужчину.

— Потрепало тебя, путник… Но ты полезай, остудись. Отдохни немного, а потом в дом ко мне заходи. Я уже чайник поставила.

— Спасибо, бабушка, — поклонился Хаджар и, развернувшись, перелез через край бочки.

Стоило ему только погрузиться внутрь, как он мгновенно закрыл глаза от той неги, что растеклась по его телу. Раны, оставленные острой осокой, тут же затянулись. А затем, казалось, начали затягиваться и другие, куда более глубокие и страшные. Шрамы не только на теле, но и на обрывке души. Они сглаживались, боль по ним стихала и унимался зуд.

Но, чем дольше Хаджар оставался в бочке, тем холоднее становилась вода и так, до тех пор, пока не начав стучать зубами, Хаджар не выпрыгнул наружу.

Если только что вокруг него раскинула объятья молодая, посевная осень, то сейчас он по голенище стоял в снегу.

Позади прозвучал хруст смыкающихся ледяных объятий. Вода, в бочке, промерзла до самого дна и превратилась в огромную ледяную глыбу.

— Одевайся, путник, — прозвучало из дома. — пока не продрог.

Хаджар, стуча зубами, стянул с веревки свою одежду, быстро в неё облачился и, перескочив черех обветшалые ступени, оказался на крыльце.

Он уже едва не вошел в открытую дверь, как, опомнившись, постучал о косяк.

— Проходи, путник, — повторила бабушка. — по доброй воле проходи и собственным решением.

Эти слова, как и те, что произнес цветок, так же плотно въелись в душу Хаджару.

Вспомнив старые мамины сказки, он ответил:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 922**

— Боги и демоны! — кричал боцман. — Шевелитесь, демоновы дети! Каждому, кто будет медлить, гарпун в задницу через гланды засажу! Чтобы вам потом перед бабами своими было стыдно! А баб просто за борт скину, за ненадобностью!

Впереди, позади кораблей-призраков, о которых юнга раньше только в рассказах пьяных матросов и офицеров слышал, змеились по небу мертвенно бледные молнии.

— Юнга! — рядом с его ухом ударил гром. — Что стоишь, будто ждешь пока сзади кто пристроится! А ну выпрямись и где твой страховочный трос, мелкий выпердышь бездны! Захотел пополнить ряды скелетов?!

Юнга, едва ли не на пол корпуса перевесившийся, тут же выпрямился и развернулся. Рядом с ним стоял свирепый боцман. Двух метров в высоту, столько же в ширину, весь в шрамах и без правого глаза.

Матросы шутили, что таких как он — делали по заказу в главном военном порту Даанатана. Мол, самый хрестоматийный боцман из всех, которых только можно было найти во флоте пятого легиона.

И ведь угодило его попасть по распределению именно на этот корабль и именно в пятый легион. В первый же месяц, еще не закончив и курса молодого бойца, его бросили в самое жерло сражения с армией мертвых.

На флагман — «Красавица Нейя», линкор, являвшийся флагманом флота пятого легиона.

— Так точно, сэр! — вытянулся по струнке юнга и отсалютовал.

— Что еще за «так точно» юнга?! Не на суше! — боцман уже замахнулся кулаком, но так его и не опустил.

Во время воздушного боя для всех действовало одно правило — своих бить нельзя. Других, чужих — сколько душе угодно. Это даже поощрялось. За каждого мертвого противника начислялись Очки Славы на флотский жетон, который каждый носил наряду с эмблемой легиона.

Но своего — это табу, нарушать которое никто не смел.

Даже боцманы, так любившие сдобрить свои слова резким тычком в грудь, а то и в зубы.

— Что, страшно, юнга? — вдруг успокоился бывалый небесный волк.

— Страшно, достопочтенный Блим, — кивнул юнга.

Дже без тумака, он вспомнил, что на флоте ко всем, вне зависимости от рангов и званий, принято официально обращаться — достопочтенный и по имени. И никак иначе.

— Понятное дело, что страшно, — боцман проверил крепко ли держит перевязь два длинных кинжала. Странно было видеть воина такой комплекции, который сражался бы простыми кинжалами. Но все же… — А ты сам-то, не прошел полный курс алхимии… какая стадия?

— Небесный Солдат начальной стадии, — отрапортовал юнга

— Солдатик начальной, значит… и все это на алхимии, да на артефактах… –боцман сплюнул. — Держи нос по ветру, юнга и может еще потискаешь дома молодуху и засунешь ей свой…

Договорить боцман не успел. Прямо под их кораблем взорвался вихрь безудержной силы.

— Марнил! — закричал юнга, все это время следивший за тем, что происходило под килем. — Это Дора Марнил! Принцесса эльфов!

— Да хоть королева! — заорал боцман, подхватывая вливающегося за борт юнгу. — Обвяжись страховочным, дурья башка! Иначе сам в ряды мертвых встанешь!

И, не дожидаясь пока юнга сообразит чего от него хотят, боцман схватил привязанный к стойке трос и обвязал им юнгу. И, видят боги и демоны, он завязал один из лучших узлов, что получались за всю его жизнь.

Оглядевшись и поняв, что в данный момент его команды не требуются и командой занимаются другие офицеры, он тоже перевесился через борт.

— Пузатую чайку мне в жены и худую кильку в любовницы, — прошептал он. –Неужели разверзлись врата бездны…

То, что он увидел, поражало воображение. Орды мертвых наседали на сухопутные войска пятого легиона. Но пока ни один неживой не дошел до построения из щитов и копий.

Их, растянувшихся на сотню километров, сдерживало всего несколько адептов из столицы. Ученики школы Святого Неба. Их было всего пятеро и миниатюрная девушка, носящая доспехи корпуса Стражей.

Шесть адептов сдерживали неисчислимое количество мертвых.

А затем, Дора Марнил, которую каждый легко узнал бы по характерным для принцесс-клана доспехам, рванула вперед. Боцман как раз успел застать момент, когда она обрушила молот, который едва было не доставал до киля «Красавицы Нейи», на океан из мертвецов.

— Держись! — боцман, обхватив юнгу и зажав его подмышкой, схватился обеими руками за планку. Сделал он это как раз вовремя, ибо уже в следующую секунду судно покачнулось от потоков энергии и ударной волны, хлестнувшей по дну линкора.

Боцман, выглянув, едва челюсть не уронил. Сперва он даже успел возликовать, когда увидел, что за жалкие ошметки остались от океана мертвецов. Но не прошло и двух ударов сердца, как он увидел, что следом за исчезнувшими идет в десятки… нет, в сотни раз большее количество.

— Боги и демоны, — выдохнул он.

— Они ведь справятся, да? — прошептал юнга. — Ученики из школы Святого Неба… они ведь самые могущественные в Империи, да? Они ведь справятся…

— Справятся, — солгал боцман.

— Император скоро пришел подкрепление, — кивнул юнга. — Он, наверное, готовит обходной маневр. Второй и седьмой легионы ударят с правового и левого фланга и мы возьмем мертвых в клещи. В прах их всех развеем, а затем кулаком трех легионов ударим по Ласкнаским ублюдкам.

— Конечно, — второй раз, уже намного тише, солгал боцман.

— Мы все обретем бессмертную славу, достопочтенный Блимы! — глаза юнги вспыхнули огнем войны. — О нас будут петь песни и…

— НА АБОРДАЖ! — ударил по ушам командный выкрик капитана судна.

Не успев разрядить и первого залпа, «Красавица Нейя» ударила бортом о борт мерцающего зеленым светом, корабля-призрака. Живые начали биться с мертвыми.

— Держись рядом, юнга! — боцман обнажил свои кортики.

Каждый засиял ярким, алым свечением, удлинявшим лезвие едва ли не в двое. Ударом ноги скинув абордажный крюк в пропасть, боцман проводил взглядом улетевших в пропасть мертвецов, а затем врубился в ряды тех, кто уже успел перескочить к ним на палубу.

Он перекинул через спину кости какого-то моряка, а второго, стоящего позади не ожидавшего подобного, по старой привычке, резанул по горлу. Но вместо крови, вместо сопротивления податливой плоти, боцман ощутил лишь пустоту. И самым кончиком лезвия он успел чиркнуть по позвоночнику скелета, одетого в простые матросские одежды.

— Проклятье!

Мертвец, заторможено, но довольно резко опустил боевой топорик прямо на ногу боцмана. Тот закричал от боли, когда ржавое лезвие, скользнув и не пробив железные пластины поножей, отсекло ему часть плоти с лодыжки.

Перехватив один из кинжалов обратным хватом, здоровенный моряк со всей силы, сдабривая удар энергией, опустил кулак на черепушку мертвецу. Того, в прямом смысле слова, разорвало в мелкую пыль. Но это был лишь первый, а за ним шли десятки и сотни других, ему подобных.

Матросы, солдаты, офицеры. Некогда гордая команда летающего корабля, теперь они обратили свои клинки против собратьев.

Проклятая магия…

Демонова война!

— Не дрейф, юнга! Прорвемся!

Боцман ожидал лихого выкрика, но…

Обернувшись, он увидел, как с палубы, залитый кровью, поднимался юнга. В его груди торчала абордажная сабля мертвеца. Юнга, со стеклянными глазами, заторможенным движением вытащил её из груди. Кровь не прыснула, а полилась мерным потоком наружу.

— Юнга… — прошептал боцман. Вытянув руку, он положил её на лицо мертвому юноше, а затем сжал.

Отряхнув и перехватив кинжалы поудобнее, с криком:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 923**

— Ну так что ты здесь ищешь, путник? — бабушка поставила перед Хаджаром блюдце и чашку.

Они сидели на маленькой кухне. Покорно трещал в каменной печи костерок, греющий нехитрую железную платформу, служащую для бабушки плитой.

Круглые окошки, закрытые вышитыми цветами занавесками, пропускали достаточно света, чтобы не напрягать глаза, но при этом не жмуриться от солнца.

Несмотря на то, что когда Хаджар заходил в избушку, за её порогам раскинула свои объятья зима, внутри было относительно тепло.

Взяв прихватки, бабушка сняла с плиты чайник и разлила по чашкам ароматный, душистый напиток. Поставив его рядом с печеньем и пряниками, разложенными по красивым мискам, она уселась напротив Хаджара и, поставив локти на стол, уперла щеки в ладони.

— Спасибо, — Хаджар подул на чай и отпил. Вкусный, приятный, но безо всяких изысков.

— Угощайся, — бабушка придвинула к нему пряники.

Хаджар уже протянулся к ним, но так и не взял ни одного. Подняв взгляд, он не рискнул встретиться глазами с бабушкой. Мир Духов — это не мир смертных и об этом стоило помнить. Здесь были свои законы и свои сильные, которых Хаджар не то что не знал, он даже границ их возможностей не осознавал.

— От чистого сердца предлагаю, путник, — добавила бабушка. — Гостинцы… Угощайся.

Только после этого Хаджар выбрал, из всех, самый маленький пряник и попытался надкусить. Зубы едва не хрустнули о камень, которым, на поверку, оказалась сдоба.

Только мгновение назад Хаджар подносил ко рту пряник, а сейчас уже сжимал в руках прасотой булыжник.

— Вкусно, путник? — спросила, улыбаясь, хозяйка. — Или, может, печенье хочешь?

Она придвинула к нему плошку с печеньем, но почему-то Хаджару показалось, на долю мгновения, что в плошке лежат вовсе не сладости, а черепки старых костей.

— Вкусно, бабушка, — вздохнув, Хаджар попытался надкусить камень еще раз. На этот раз это действительно оказался пряник. С ежевичным вареньем и довольно вкусный, но тоже без особых изысков.

— Ну кушай тогда, а я с тобой чайку попью, — бабушка взяла в руки чашку, подула аккуратно на содержимое и сделала несколько глотков. Затем поставила обратно на блюдце. — Расскажи свою историю, путник.

Хаджар, будучи готовым ко всему, чему угодно, вооруженный советами Степного Клыка, все равно едва успел поймать себя за язык. Было что-то в этом месте такое, что усыпляло его бдительность и, расслабляя, развязывало болтливый орган.

Вопрос, ведь, на самом деле, уже был задан. И если бы Хаджар сейчас начал рассказывать свою историю, то это выглядело бы так, словно он игнорирует вопрос хозяина дома.

Не самый большой проступок, но весьма явное пренебрежение и даже оскорбление.

— Я ищу… — Хаджар вовремя прикусил пряник. Это дало ему пару секунд на размышления. — ищу старца, бабушка. А история моя такая длинная, что сам не знаю, где начало, где конец.

— Не знаешь… — протянула хозяйка. Она качнула густой косой седых волос. Вот только Хаджару показалось, что это уже не седой цвет, а белый. Как первый снег… — Ну, как узнаешь, расскажешь историю свою, договорились?

— А если не узнаю?

— Узнаешь, путник, узнаешь… но, хорошо, давай так — когда придет время, ты будешь рассказывать истории до тех пор, пока ночью, когда свет солнца осветит покровительницу матерей, не расцветет цветок с черными лепестками и синим бутоном.

Эти слова, как уже было прежде, стремились к душе Хаджара. Но на этот раз они замерли на её пороге — будто спрашивали разрешения, чтобы войти внутрь.

Все, как и переписывали законы гостеприимства.

Хаджар начал подозревать, что законы эти были намного старше и куда значимее, чем о них думали в мире смертных.

— Это цена твоего ответа, бабушка?

— Это цена нашего разговора, путник. Не примешь — говорить нам не о чем. А за ответ спрошу столько, сколько стоит вопрос.

Хаджар несколько секунд подумал. Он пил чай и ел пряник. Его никто никуда не торопил, но он чувствовал, как время утекает сквозь пальцы.

— Согласен, бабушка, — кивнул, наконец Хаджар и почувствовал, как и эти слова въелись ему в душу. Не прошло и часа с того момента, как он пришел в Мир Духов, а уже успел взять на себя три обязательства. — Когда придет это время?

— Когда ты сам того захочешь, — пожала плечами бабушка. — Или, когда поймешь, что оно пришло. А теперь, расскажи мне о старце, которого ты ищешь.

Хаджар задумался. Как описать того, кого он видел лишь мельком и так и не понял, кем тот являлся на самом деле.

— Он играл на струнном инструменте, и был грозен, но мягок. Шагом он мог перешагнуть через горы, но в то же время выглядел не многим выше меня. Седой, как вершины гор зимой, он был воинственен, но… — Хаджар взял паузу, чтобы подобрать нужные слова. — Мягок и спокоен.

Бабушка, слушая, кивала головой, а когда Хаджар закончил, тут же ответила:

— Да, путник, с этим старцем я могу тебе помочь. Только не знаю, на счастье себе ищешь или на погибель. Но, раз ищешь и хочешь найти, то я подскажу, вот только…

— Только… что?

— Избушку мою видел?

— Видел, — кивнул Хаджар. — красивая.

— А когда-то была еще краше, — немного печально вздохнула хозяйка. — но сейчас время такое, что забор мой покосился, крыльцо, того и гляди, ногу кому-то откусит, а про крышу я даже и не говорю. Помоги, путник. Ты, вон какой видный. Плечистый, мускулистый.

— Конечно бабушка, помогу, — согласился Хаджар.

Сверкнули темные глаза хозяйки.

— Ты ведь слышал меня путник, — каким-то другим голосом, совсем не тем мягким и теплым, что раньше, произнесла она. — Что это лишь моя просьба, а не цена за ответ.

— Слышал, — кивнул Хаджар. Отставив чашку он поднялся и, выйдя в горницу, огляделся. –Где у вас можно инструменты взять, хозяйка?

Простояв немного, он дождался пока из кухни выйдет бабушка. В руках она держала ящик с молотками, гвоздями самого разного диаметра и калибра, с пилой и топором колуном.

— Держи, — она протянула ношу Хадажру. Тот принял и едва не согнулся под общим весом, а бабушке, старенькой созданию, хоть бы что — даже не вспотела, пока несла. — Спрошу тебя, путник. Почему согласился?

— Вы меня от травы спасли, — объяснил Хаджар. — а, даже если и не так, то… мама меня с папой, хозяйка, так воспитали, чтобы на добро отвечать стократным добром, а за зло — десятикратным злом.

Бабушка только улыбнулась.

— Это не так звучит на самом деле, путник.

— М?

— Раньше говорили, на зло — стократным злом, а на добро — десятикратным добром… Да и сейчас, тоже, — она подошла к Хаджару и провела морщинистыми пальцами по щеке. — Хорошая у тебя была мама. И папа, тоже. Не грусти по ним, путник, больше того, что следует. Им сейчас хорошо. Спокойно. Они отдыхают и ждут тебя, но не хотят, чтобы ты приходил. Как и все те, кто покинули нас. Они ждут и молятся, чтобы мы не приходили. Это их и наше испытание. Тех, кто любит.

Хаджар вдруг понял, что по его щекам катятся слезы. А вместе со слезами уходят остатки боли, оставшейся по ушедшим родителям.

— Спасибо, бабушка, — поклонился Хаджар. — я пойду, согреюсь, поработаю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 924**

До самого вечера Хаджар, по пояс раздетый, на морозе, занимался тем, что чинил и правил. Он рубил дрова, которые непонятно откуда взялись на заденем дворе. Затем простой, двуручной пилой, делал из них пусть и плохонькое, но подобие черепицы для кровли.

Взбирался по лестнице, бил молотком по гвоздям, счищал снег и продолжал процедуру по новой.

Затем он смастерил несколько новых ступеней, начал класть их к крыльцу, но потом понял, что это бесполезное занятие и, вооружившись топором, разломал почти полностью лестницу крыльца и основание и заменил их на новые, украсив их той простой резьбой, на которую был способен.

Затем, уже в ночи, под светом звезд, он правил забор. Все это время, что кот, что пес, следили за ним, а бабушка порой выносила во двор горячего отвара, который согревал дышащее паром от работы тело Хаджара.

Наконец, когда он поставил на место последнюю доску в заборе и вырезал на ней несколько символов-оберегов, то уже собирался позвать бабушку, но та стояла позади него.

Справа от неё лежал старый пес, а слева — черный, толстый кот.

Они больше не шипели и не рычали на Хаджара, а воспринимали его спокойно и с миром.

— Обереги? — удивилась бабушка, увидев работу Хаджара.

— Чтобы чужие и названные не приходили, — кивнул Хаджар.

— Тоже мама показала?

Хаджар только кивнул. Символы, которым его обучала мать, не было волшебными. Скорее являлись иллюстрации к тем сказкам, которые она рассказывала.

— Что же… судьба, наверное… — прошептала бабушка. — Спасибо, путник, что не просто работу сделал, а от сердца. А то, что делается от сердца, пустым оставаться не должно.

Бабушка наклонилась и зачерпнула в ладонь снег. Она поднесла его к губам и что-то над ним прошептала, а когда расправила то в её руках оказались простые, просторные мужские одежды.

Расправив их, она подкинула их в небо. Вспыхнули звезды на черном бархате вселенной. И их отпечаток остался на одеждах. Из белых, они превратились в темно синие с едва видимыми узорами в виде танцующих звезд.

Затем, разложив их на снегу, она вновь взяла пригоршню снега и кинула её над ними. Поднялась настоящая вьюга, а когда улеглась, то у к звездным узорам добавились белые завихрения — словно ветер дул.

На все это Хаджар смотрел со слегка приоткрытым ртом.

Он чувствовал, что именно это, не то, что делали в Семи Империях и не способности Talesh, именно это и было настоящей магией.

— Возьми, — бабушка протянула одежды Хаджару. — когда придет время, сними свои старые. В них ты отходил половину своей души, путник. Если суждено тебе будет обрести вторую — облачись в эти одежды. Они помогут зажить той ране, что ты нанес себе сам. Ибо эти раны, которые мы сами себе наносим, заживают дольше остальных.

Хаджар уже не сомневался в том, что на опушке леса жила совсем не простая бабушка. Да, и если честно, то, наверное и не бабушка вовсе.

Вряд ли она даже была человеком.

— Спасибо, — Хаджар с поклоном принял дар и, наспех соорудив из серого плаща походный мешок, убрал туда одежды. — Твоя цена бабушка, это…

— Мы ведь с тобой беседуем, путник, — улыбка вновь стала той же, что и прежде. Милой и доброй. — Я назвала свою цену за наш разговор. А все вопросы… ну так, что за беседа, без них — без вопросов.

— Истории? — Хаджар плохо понимал, к чему клонила хозяйка избушки. — Твоя цена, хозяйка, это истории, которые я буду рассказывать до названного срока?

— Не истории, — покачала головой бабушка. — а историю — одну.

— Но какую?

— И не какую, — засмеялась она и Хаджару показалось, что в её смехе он услышал вьюгу. — А чью — нашу историю, путник. Историю тех, кого, однажды, забудут. Но ты, как и те, кто приходил ко мне до и после тебя, будут рассказывать о нас. И люди будут помнить. А пока они будут помнить, мы будем жить. Одни — ждать во тьме, другие — на свету. И люди будут нас искать. И, может, иногда находить. А на беду или на счастье — этого никто не знает.

Хаджар, как это бывало практически каждый раз, когда он сталкивался с подобными сущностями, практически ничего не понял. Но, судя по взгляду бабушки, она другого от него и не ждала.

— Ты найдешь старца, которого ищешь, если отправишься на север. Иди до тех пор, пока не найдешь его. Какое бы препятствие не встало на твоем пути –не останавливайся. Как бы холодно тебе ни было — не пытайся согреться. Что бы ты не слышал — не слушай. Чтобы не видел — не верь. Иди своей дорогой. Она приведет тебя туда, куда должна, путник. Как и каждого… А теперь ступай. Скоро закончится мое время, — бабушка повернулась на восток. Там уже поднималось солнце. — во всем должно быть равновесие, путник.

— Но…

— Ступай, — не оборачиваясь, перебила бабушка. — мы свидимся еще раз, путник. Когда ты встретишь странствующего волшебника, мы встретимся еще раз и поговорим в последний раз. Но это будет не сейчас… ступай.

Хаджар вдруг понял, что стоит за калиткой. Старая, обветшалая, она выглядела совсем не так, какой он её запомнил. Скорее — какой увидел впервые.

Ладная избушка у самой опушки леса. Ухоженная, но было видно, что когда-то она находилась в лучшем состоянии. Крыша местами протекала, крыльцо было сломано и грозилось сломать кому-нибудь невезучему ноги, да и забор оставлял желать лучшего.

Хаджар, помотав головой, резко развернулся к дому спиной. Слева и справа от него высились налитая жизнью рожь, так и просящая собрать её в муку, чтобы сделать из неё пряников и печенья…

Не глядя, Хаджар отправился вниз по тропе. Почему-то он был уверен, что она непременно привела бы его на север. Туда, где старик, играющий на лютне, держал при себе вторую половину души Хаджара.

Он не знал, как эти двое встретят его — с миром или войной. Захотят ли слушать после всего того, что между ними тремя произошло. Захотят ли помочь…

Но Хаджар знал одно — он должен был попытаться. И не только для того, чтобы спасти свою жизнь, но и чтобы спасти страну… родину… Элейн и её маленького, еще нерожденного сына, наследника его семьи.

Хаджар остановился около двух сухих, мертвых деревьев. Они нависли справа и слева над дорогой, формируя некое подобие арки. А следом за ней начиналось пространство, похожее на мертвую степь. Почти пустоши, вот только… в отличии от настоящих Пустошей, на этих не было ровным счетом ничего.

Абсолютно мертвая, безжизненная равнина, которую обдували ветра четырех сторон света.

С этой арки начинался путь, который обозначила бабушка.

— Ты встретил королеву, Большой! — засмеялся уже знакомый Хаджару голос. –Встретил королеву и выжил! Значит — ты особенный, Большой. Ты убил Ана’Бри, которой, за предательство Зимнего Двора, было суждено умереть дважды, но Королева простила тебя! А Королева Мэб никогда и никого не прощает! Ты обречен смертный! Ты никогда не сможешь выплатить ей свой долг! И будешь вечно мучаться! Глупый Большой! Глупый Большой!

Хаджар посмотрел себе под ноги.

Вместо ровной тропы, он стоял на поверхности замершего озера. Вместо высокой, острой травы, которая резала ему лицо, вокруг из снега возвышались покрытые ледяной коркой копья. То, что некогда было цветами, оказалось клинками, обломками стрел, чьими-то костями.

На них сидели маленькие гарпии с большими, маслянистыми глазами и огромными, клыкастыми пастями.

Хаджар резко повернулся.

Вместо поля ржи он увидел бесконечные снежные просторы. Вместо зеленого леса — горы и реки и белоснежные столпы, в которые зима обернула спящие деревья.

А вместо избушки стоял прекрасный, но пугающий ледяной дворец. Вокруг него, на полях, лежали сотни и тысячи мертвых. Именно их копья резали Хаджара и гарпии, разбивавшие лед и уносящие во дворец куски плоти, представали в образе прекрасных цветков.

Хаджар присмотрелся.

Около входа в замок несли дозор два рыцаря. Трехметровые гиганты. Один в серых доспехах, чем-то напоминающих пса, а второй в черных — похожих на кота.

— Рыцари Зимнего Двора однажды придут за тобой, — смеялась, гоготала смехом умирающей гиены, гарпия. — и они спросят цену, которую назвала Королева Мэб. Она никогда и никого не прощает!

Хаджар посмотрел на руку. Ту самую, которой он ел пряники, сделанные из местной муки.

Они была покрыта застывшей кровью…

Сдержав рвотный позыв, Хаджар развернулся и молча направился в сторону арки из мертвых деревьев.

В спину ему доносился смех гарпии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 925**

— ЗАЛП!

Выкрик одного из элитных адептов, стоявших по ту сторону от укрепления, заставил зашевелиться инженеров и очнуться офицера Ракишь.

Разменявшая второй век младший офицер пятого легиона, командовавшая целым батальном, всегда мечтала сражаться среди облаков. Но, врожденная непереносимость и боязнь высоты, не позволили ей вступить в гордые ряды солдат небесного флота.

Возможно, именно эта боязнь и стала камнем преткновения, который остановил Ракишь на пути развития. Она бы так и осталась Небесным Солдатом средней стадии, если бы не государственная программа, призванная поднять мощь страны в преддверии войны.

Несколько лет, после становления Рыцарем Духа начальной стадии, офицер Ракишь наслаждалась вернувшейся к ней молодостью. Да и не просто молодостью, а еще и красотой, которой она никогда не знала.

Может её внешности было и не достаточно, чтобы чувствовать себя на ровне с дворянками и, тем более, с аристократами, но простые практикующие и истинные адепты начальных стадий…

Видят боги и демоны, столько мужчин, сколько грели с ней постель за эти несколько лет, у неё не было даже по первой, природной молодости.

— Держать щиты! — Ракишь, стоя за спинами своих воинов, соединивших щиты в единую технику легиона Длань Королевы, отдавала приказы. — Приготовиться к артиллерийскому залпу! Лучники, снять стрелы с тетивы, достать клинки! Копейщики — щетина! Приготовиться к удару на раз, два — десять!

Отдавая приказы, Ракишь даже особо не задумывалась над тем, что говорило. На войну работала лишь половина сознания, а вторая предавалась обыденным рассуждениям.

К примеру о том, что все те мужчины были простым развлечением и данью памяти упущенному сладострастию в начале её первого века жизни…

Над головой ударил пушечный залп. Содрогнулись стены укреплений, пороховые облака взвились к небу. Огненные ядра выкашивали мертвых ничуть не хуже, чем техники элитных адептов.

Вот только они не требовали тех же сил и средств, которые Империя вкладывала в школы боевых искусств, где мог обучаться далеко не каждый.

… А еще, пожалуй, она бы хотела завести семью. Осесть в городе, растить сына или дочку… нет, лучше, все же, дочку…

Когда рассеялось облако пепла и пыли, офицер снова посмотрела на небо. В это время флагманское судно флота пятого легиона, «Красавица Нейя» билась в абордаже с линкором сил противника.

Ракишь было не важно, мертвый противник или нет. Её лишь недавно перевели в наспех собранный из разных частей и родов войск, пятый легион. До этого она служила несколько десятилетий на границе с Ласканом. И там, в каждодневной борьбе за выживание, Ракишь перестала отличать будни гражданской жизни, от будней на фронте.

— Приготовиться на девять! — рявкнула офицер, щелкая подзатыльник молокососу третьей линии, забывшему застегнуть подшлемник. Надо же, артефакт уровня Земли. Видимо молодой совсем поздно спохватился, записываясь в ряда армии, раз ему такое барахло выдали. — Удар!

Какие бы ни были противники, к ним всегда можно было подстроиться. Ракишь точно отсчитала десять кавалерийских тактов и ровно в тот момент, когда она отдала сигнал, конница мертвецов ударила о щиты солдат.

Прозвучали первые крики тех, кто оказался слишком слаб в руках. Прогнившие, с червями внутри, почти лишенные плоти лошади армии мертвых все еще были облачены пусть в ржавые, но доспехи. Ударяя о щетину из копий, они проминались, трескались и расплескивались пылью.

Но, даже так, находились и такие слабаки, копья которых выскальзывали у них же из руки и били им в гортань. И, если раньше Ракишь просто провожала таких коротким проклятьем к дому праотцов, то сейчас отдала жуткий приказ:

— Всех тяжело раненных развоплотить на месте! — Ракишь, первой из батальона, шокируя бойцов свой жесткостью, граничащей с жестокостью, взяла в руки длинную глефу и, раскрутив, сопровождая удар техникой и мистериями Единого с Миром, нанесла удар по умирающему от удушья из-за сломанной трахеи, солдата.

Тот вспыхнул сиреневым светом и исчез в пламени энергии. От него остались лишь покореженные доспехи, но ни единого куска плоти или хотя бы одной кости.

— Погибая в этой битве, вы встаете на сторону врага! — используя давно уже освоенную технику усиления голоса, закричала Ракишь. — А что армия Дарнаса испытывает к врагу?!

— Священную ярость! — хором ответили бойцы легиона.

Тысячи мертвых коней, облаченных в ржавые доспехи бились о выставленные щиты. Они натыкались на выставленные пики и копья. Трещала их броня и кости разлетались прахом, но там где исчезали в зеленых вспышках один мертвый, его место занимали еще двое.

— Воздух! — воскликнула Ракишь, услышав как затрещали натягиваемые канаты спусковых механизмов требушетов.

Насколько же древними были воины и солдаты, которых поднял Великий Герой Ласкана, если пользовались такой рухлядью.

Впрочем, её команда, отданная на автомате, не требовалась. Длань Королевы, техника, которую легион мог использовать только при полном построении, поднималась на добрых три километра к небу. Едва не царапая днища небесных судов, она надежно защищала армия от угрозы обстрела.

Вот только мертвых это не останавливало. Да и метали они совсем не камни или бочки с горящей смолой, хотя и не без этого. Нет, их основными снарядами служили другие мертвые. Тысячи скелетов самого разного калибра –от бывших крестьян, до солдат и легионеров прошлого, взмыли в небо.

Пролетая над рядами своих костяных союзников, они врезались в мерцающую стену, созданную двумя сотням тысяч выставленных перед легионов щитов.

— Дожила, — вздохнула Ракишь, взмахом очищая глефу от крови своего же подчиненного. — Добиваю своих, а на голову падет дождь из мертвых.

Командный амулет обжег её предплечье. Она посмотрела и увидели на поверхности артефакта символ командующего дивизией. Тот, в свою очередь, получил его от командующего армией.

Быстрая передача приказов — вот первый из залогов успешной битвы.

— Шаг на раз, два — пять! — выкрикнула Ракишь. Она накрыла артефакт ладонью, отправила в него крупицу энергии и послание разнеслось по офицерам младшего ранга.

— Шаг! — разнеслось над армией.

— Делаем шаг!

— Наступаем!

— Уничтожим мертвецов!

Ракишь, став поблизости со вторым рядом — копейщиками, приготовилась к наступлению легиона. Еще никогда прежде она не видела, чтобы две сотни тысяч воинов синхронно подняв щиты, оттолкнули ими противника и дали возможность еще большему числу копейщиков, высвобождая энергию, сделать удар.

Целый поток стальной энергии, сдобренной мистериями совершенно разного уровня, слился в единый образ копейного острия. Тот многокилометровым силуэтом пронзил несколько метров перед собой. Прах от сломаны костей и рассеченной брони поднимался облаками над страдающей от поступи легиона земли.

— Щиты! — внов закричали офицеры, когда на артефакт пришел приказ.

Легион разом опустил щиты в землю, а третий ряд мечников начал добавить тех мертвых и раненных, что оказались внутри пределов отвоеванной территории.

Над головой вновь загрохотал залп пушек.

— Шаг на раз, два — десять! — закричала Ракишь, одним ударом отправляя к праотцам двоих раненных бойцов. Она не испытывала к ним ни жалости, ни скорби. На это не будет время. По ушедшим тризну споют либо после победы, либо после…

Следующее, что услышала Ракишь, это голос своей матери, которую она даже и не видела.

Скрипнула дверь.

\* \* \*

— Проклятье, — выругался Том, вокруг которого высилось несколько гор из покореженных доспехов и сломанного оружия. Использовав лучшую защитную технику из имеющихся, он все равно не избежал попадания по себе эха от техники Дерека Степного.

Великий Герой Ласкана, стоявший на спине огромной мертвой рептилии, опустил рядом с собой два дымящихся от энергии клинка.

Перед ним, в стене щитов легиона, зияла брешь шириной почти в две сотни метров. И в эту пробоину хлынули поток мертвых бегущих друг по другу, будто жуки или муравьи.

— Если не остановим его, — рядом возник залитый гнилью, заменявшей некоторым тварям кровь, Карейн. — Мертвые прорвутся внутрь строя. И тогда пятый легион превратиться в падающий карточный домик.

Два аристократа, терпеть не могущие друг друга, переглянулись и вместе бросились в сторону Дерека. А тот, разведя руки в сторону, проревел с мощь, сотрясающей небеса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 926**

— Дархан, — донеслось до слуха Хаджар.

Но, помня наказ бабушки, которая на деле оказалась Королевой Зимнего Двора Фейри, существом, стоявшим на равных по силе и могуществу с Яшмовым Императором и Князем Демонов, Хаджар не остановился.

Он не помнил, сколько уже шел по этой тропе, пересекающей мертвую землю. И, говоря мертвая, Хаджар имел ввиду — абсолютно, до самого края, до самой крупицы, до самых своих корней, не живой.

На ней ничего не росло. Ни самого маленького кустарника, который появился бы в Пустошах. Ни единого кактуса, которыми порой удивляло Море Песка, никаких оазисов, никаких островков жизни.

Только серая, сухая, покрытая морщинами и трещинами, земля. Такая мертвая, что над ней не плыло облаков, чтобы случайно не уронить на неё каплю живительной влаги.

Хаджар шел по ней и чувствовал, что земля была настолько мертва, что даже огонь жизни, который еще теплился в нем, не мог разбудить в ней голод и жажду.

Внезапно перед собой Хаджар увидел пропасть. Черную, бездонную. Она простиралась прямо под его не опустившейся и не закончившей шаг левой ногой.

Но Хаджар не остановился. Он пошел прямо. Не испытывая ни страха, ни сомнений, ступал по воздуху над пропастью. А когда та осталась позади, то Хаджар не обернулся, чтобы проверить настоящей ли она были или лишь иллюзией.

— Брат, помоги нам! — услышал он крик Эйнена. — Мертвые прорываются! Нам нужна твоя помощь! Вернись!

Хаджар не останавливался. Он знал, что это самая настоящая правда. Что ветер, дувший ему в лицо, приносил ему слова из реального мира, но это не могло замедлить его шага.

— Проклятье! Где же этот варвар! — кричала Рекка. — Если мы не остановим Дерека, Император просто сметет и нас и, и этого засранца, и половину пятого легиона залпом «Ярости Смертного Неба».

— Только это бесполезно, — прорычала Анис. — Забыла? Дерека не убить оружием смертных! Демонова некромантия!

— Анетт не успеет… точно не успееееееет….

Все эти обрывки фраз и разговора приносил завывающий ветер. Он дул с такой силой, что Хаджару приходилось идти нагнувшись. Выставив перед собой руки, он разрывал ими потоки ветра, а те, в свою очередь, пласт за пластом снимали с него кожу. Чтобы затем, вернуть обратно.

Хаджар не понимал, где начинается иллюзий, заканчивается реальность, продолжая пляски Мира Духов. Он больше не понимал, идет ли он на самом деле, или стоит, застыв в нелепой позе перед самой первой угрозой –трехглавой собакой, дышащей огнем.

Хаджару пришлось войти ей прямо в пасть, чтобы затем оказаться чуть дальше на своем пути.

— Я лишь однажды бывал здесь, мой ученик, — очередной знакомой голос прозвучал рядом с Хаджаром.

Тот молчал. Не отвечал.

А тень, закутанная в черный плащ, с развевающимися позади белыми волосами, шла вперед него.

Настоящий ли это Черный Генерал, вынырнувший из глубин его умирающей души, иллюзий, пляска Мира Духов или нечто иное, Хаджар не знал. Он просто шел, презирая все, что это мертвая земля могла ему противопоставить.

— Я был здесь рожден, — первый из Дарханов, закутанный в непроницаемый для света и взгляда, плащ, опустился на колени. Он провел ладонью над серой, растрескавшейся землей и, прикрыв черный глаза, втянул воздух полной грудью. Мертвый воздух. В которым не вскрикнет птица, не послышаться весеннего грома. Здесь не было ничего. — Эпохи, за которые рождались и умирали звезды, мать копила жизнь по крошечной крупице, по маленькому обрывку, чтобы дать мне жизнь, мой ученик.

Хаджар продолжал идти. Ветер был настолько холодным, что на ногах Хаджара начала появляться ледяная корка. Она превращалась в лица убитых им врагов. И, видит Высокое Небо, их было бесчисленное множество. И они жрали его плоть, терзали душу.

Порой они пожирали Хаджара полностью. Но даже это не останавливало его шага. И, когда ледяные лица его съедали, он появлялся из воздуха и вновь продолжал свой путь на север.

— Как и любого рожденного, мой ученик, — а первый из Дарханов шел рядом. Хаджар не помнил, когда тот появился. С самого начала, только сейчас или не появлялся вовсе. Он просто его игнорировал и продолжал свой путь. Презирая все, преодолевая всех, не обращая внимания ни на что. Только путь и только его шаг. — меня не спрашивали. Меня просто породили в этот холодный мир. Так же меня не спрашивали, когда надели на меня доспехи, дали в руки меч и приказали сражаться. Сделали рабом, слугой… безвольным палачом для тех, на кого укажет перс моих создателей.

Мертвецы цеплялись за ноги Хаджара. Грехи прошлого цепями повисали на его руках. Ветер пронизывал душу и коверкал её, рвал в еще больше ошметки, чем она была порвана.

Но каждый раз Хаджар делал очередной шаг вперед. Он перешагивал через бездны, которые по размерам были больше вселенной. Он проходил через леса копий, край которых заканчивался в других мирах. Он проплывал через реки огня, которые были шире, чем само время.

И он никогда не оборачивался. Он никого не слушал.

Лишь шел вперед.

— Я был рожден мертвой землей, мой ученик. Я был выкован из сердца ветров. В меня вдохнули жизнь все те, кто был изначально рожден в этом мире. Время было мне крестным отцом, Жизнь стала моей крестной матерью. Смерть вложила мне в руки меч. Тьма соткала плащ, — Дархан потуже запахнулся в окутывавший его мрак. — И покуда есть обозримое, мой ученик, ничто не остановит моей поступи. В этом моя сила и мое проклятье… В этом, твоя погибель. Как бы ты не сопротивлялся, как бы не сражался, я поглощу твою душу, я заберу твое тело, я сломаю Гору Черепов и закончу начатое. Таков мой путь, мой ученик. Ты бессилен с этим спорить.

Хаджар молчал.

Он лишь шел… и шел… и шел… и шел… и шел…

Пока его не остановили крепкие объятья.

— Я верил, что ты придешь сюда, Хаджар, — он поднял глаза. Перед ним стоял старец. В простых одеждах, с глубокими глазами, с мощным телом, пересеченным шрамами. В руках он держал лютню и мирно перебирал её пальцами, извлекая ноты невероятной музыки.

Хаджар огляделся. Вокруг него простирались бескрайние просторы рек, холмов, далеких гор и лесов.

— Не каждый, — продолжил старик. — Далеко не каждый может преодолеть мертвую землю и пройти сквозь мое дыхание, чтобы прийти сюда по своей воле. В прошлый раз я привел тебя сюда сам, а сейчас ты доказал, что готов.

— Готов к чему? — спросил Хаджар.

Горло саднило.

Ему казалось, что он не говорил вот уже вечность, а может и две.

— Готов к битве, разумеется! — старик поднялся. — Битва, Хаджар. Те, кто с моим именем на устах, рождены для битвы. Кто для битвы с мечом в руках, другие — с пером в руках, струной, молотком, да той же поварешкой. Но битвой.

Старик отошел в сторону и Хаджар увидел себя, стоящего на поле из ржи. Та поднималась ему до пояса. Выше он был раздет. В его правой руке покоился Черный Клинок, а перед ним стояла его точная копия. Она держала в левой руке точную копию Черного Клинка, только вместо цвета мрака и узора синевы, он выглядел наоборот.

Цвета синева и украшенный узором мрака.

— Я ждал тебя, — прорычал тот, другой, второй Дархан и Хаджар понял, что не просто видит себя стоящим на поле, а на нем и стоит. — Ты променял меня на чужую силу! Променял меня на иллюзию могущества! Променял мою ярость на спокойствие! Променял мой гнев на ложную честь! Ты забыл обо мне! Не захотел знать меня! И это после всех тех долгих лет, которые я помогал тебе… помогал нам жить! Помогал каждый день одерживать победу в новой войне! Ты забыл наши битвы… забыл меня… забыл нас… забыл себя…

Хаджар обхватил рукоять меча поудобнее. Перед ним стояла его точная копия, которая, мерцая, то и дело принимала облик могучего старца.

— Я пришел отдать свой долг, — прошептал Хаджар. — И забрать то, что по праву мое. И, будь я проклят, но даже если мне придется упасть на собственный меч — я уйду отсюда с победой!

— Это мы еще посмотрим! Пришло мое время править, а твое — быть забытым!

\* \* \*

— Так вот значит, что планировал Мак… — ректор не договорил.

Он поднял глаза и встретился взглядом с Императором Морганом. Какое-то время они молчали, а затем, не сговариваясь, синхронно поднялись с кресел и вышли на маленький балкончик.

Опять же, абсолютно синхронно, они посмотрели на север. Если на востоке небо окрашивалось в зеленый и мертвые молнии били позади парусов кораблей призраков, то на севере зарождалась буря.

Буря, которой еще не видел Дарнас.

Буря, настолько могущественная, что заставила дрогнуть сердца сильнейших существ.

Буря, которая была способна не только изменять рельеф природы, но и судьбы людей.

— Что это, Морган? — сиплым голосом прошептал, неспособный отвести взгляда от завораживающего зрелища, ректор.

Император медлил с ответом. Он, так же как и древний волшебник, смотрел на буйство стихии, двигающейся с севера.

— Не знаю, — прошептал он. — и это меня пугает.

Ректор посмотрел на сильнейшего воина Дарнаса, величайшего правителя из когда-либо живших. Он посмотрел на Моргана… Моргана Бесстрашного…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 927**

Хаджар поднырнул под вражеский клинок. Отбросив его в сторону ударом ладони по плоскости лезвия, он попытался дотянуться своим до ноги противника, но тот, будто зная, куда придется выпад Черного Клинка, попросту поднял стопу, а затем с силой наступил на острие черного меча, погружая его в землю.

Хаджар не успел выругаться, как лезвие скользнуло по его груди. Но вместо того, чтобы высечь из плоти крови, заставляя её стекать от плеча до живота, оно, наоборот, что-то вложило в открытую рану.

\* \* \*

— Только тише, — прозвучало за дверью. — Не разбудите Наталию Павловну! Вы ведь не хотите, чтобы она нам всыпала.

Он лежал на, наверное, неудобной кровати, но не знал этого. Его тело, на протяжении вот уже двенадцати лет, с самого момента рождения, ничего не чувствовало.

Все из-за родителей, этих двух ублюдков, которые выбросили его, будто ненужный хлам, прямо на порог детского дома. И нет, чтобы остановиться и положить аккуратно — выкинули из окна машины. Чудом, что выжил, он порой жалел, что не умер в ту ночь.

Черепномозговая травма из-за которой он оказался неспособен контролировать тело. Кроме, разве что, правой руки…

Петли на дверях скрипнули.

Дверь в его «индивидуальную палату», бывшую кладовку, где специально для него прорубили в деревянной стене окно, открылась. Здесь почти никогда не было света, так что сейчас, когда другие дети, обитавшие в учреждение начали светить здесь экранами простеньких телефонов, его глаза резало.

— Смотрите, он здесь, — прошептал один из мальчишек. Рыжеволосый, покрытый веснушками.

Он не помнил, как звали этого долговязого уродца. С кривыми зубами и бельмом на левом глазу. Может, именно поэтому, к четырнадцати годам его никто так и не усыновил.

Даже когда приезжали телевизионщики, снимать очередную говно-слезливую передачу, рыжего прятали по таким же чуланам, как и его самого.

Он ненавидел телевизионщиков…

— Идиот, — самый плечистый и, в то же время коренастый мальчишка из пятерки явившихся отвесил рыжему подзатыльник. — а куда этот овощ денется. Баран.

— Ай, — рыжий потер затылок.

— Ладно, — девчушка лет тринадцати, которая, обязательно, вырастет красавицей. Да даже сейчас она выглядела далеко не на тринадцать и была предметом вожделения всего мужского состава детского дома. — Давайте потренируемся. Завтра уже королевская ночь.

Она первой достала тюбик. С виду — простая паста. Такой, обычно, расписывали лица детям в летних лагерях. Но детский дом далеко не летний лагерь и в тюбике, вместо пасты, было куда более унизительная и вонючая, протухшая субстанция. Если, вообще, дерьмо может протухнуть.

Он хватил правой рукой подвешенный за шнурок мелок и написал на стене, которую стирал от надписей в конце каждого дня.

— «Только подойди, сучка».

Он научился писать быстро. Очень быстро. Быстрее, чем некоторые умели разговаривать.

— Смотрите, — засмеялась вторая девочка. — он даже запятые ставит! Ботаник!

— Не дергайся,… — скрипнула половица, заглушив его имя. Дети затихли. Переждали, а потом снова двинулись к нему. — И рукой своей не маши. Дай-ка нарисую тебе…

Тюбик, из которого лезла черно-серая субстанция, оказался перед его лицом.

Но он был готов. Это уже был далеко не первый раз, когда они приходили, так что на этот раз он был готов. Секундного замешательства было достаточно, чтобы усыпить бдительность девки.

А затем, когда она нагнулась, он выхватил из-под одеяла свой тюбик. Пустой, скрученный в тугую трубку и, на протяжении многих ночей, обточенный об шершавую стену.

Резким ударом он погрузил тюбик в левое ухо нависшей над ним красавицы.

— Что… — она даже не поняла, что происходит. А потом, когда кровь прыснула на стену, заливая надпись и делая её абсолютно неразборчивой, она упала на пол и закричала от боли и страха.

— Что творишь, сука! — кто-то из парней прыгнул на него.

Но он был готов и к этому. Тюбик пасты врезался прямо в живот парнишке. Горячая, вязкая субстанция потекла по его руке, когда тюбик пасты погрузился почти на три сантиметра вглубь живота.

Затем они его повалили. Их было больше, а у него всего одна рука.

Они били его ногами всюду, куда только могли достать. Двое раненных кричали. Он только лежал и смотрел на то, как тюбик с протухшим дерьмом катился, оставляя поганый след, под его кровать.

Он ничего не чувствовал.

Только слышал, как бегут работницы учреждения.

— Паршивцы! — прозвучал крик Наталии Павловны. — Вы что здесь устроили!

Затем их начали оттаскивать от них. Кто-то охал и ахал над ранеными.

Он смотрел на них всех без страха. Ясными, синими глазами.

— Ты что наделал, … — хлесткая пощечина, которая прилетела ему от прибежавшей заведующей ночной смены вновь заглушила его же имя. — Да ты же её инвалидом оставил!

Он лежал на полу. За окном дул яростный, северный ветер, принесший в северную столицу вьюгу и метель. Снег задувало сквозь тонкую бойницу, заменявшую в его «палате» окно. Он, скукоженный, почти высушенный скелет, лежал на холодном полу. В одних только грязных трусах, которые меняли раз в три дня.

Как и постельное белье.

Никто не ставил ему утки, не водил в туалет. Он даже не знал, если не видел, когда обмочился или обделался. Просто не чувствовал.

— Пусть здесь лежит до утра, — скомандовала заведующая. — будет ему уроком.

Он смотрел в спины уходящим работницам, которые уводили детей. Они их утешали и говорили ласковые слова. Он же валялся на холодном полу.

Наверное, опять заболеет…

Коренастый, перед выходом, развернулся и красноречиво провел пальцем по шее.

Он, с трудом, подняв немеющую руку, показал средний палец, а затем дверь перед ним захлопнулась.

Он вновь остался один.

На холоде и морозе.

Проклятье…

Но он не умрет здесь. В этом месте.

Нет. Он не доставит этим ублюдкам такой радости.

Он их всех переживет. Всех этих ублюдков.

Всех…

Всех!

Цепляясь правой рукой за неровности в дощатом полу, раздирая пальцы в кровь и вырывая с мясом собственные ногти, он тащил свое тело обратно к кровати.

\* \* \*

Хаджар отшатнулся. Он держался за грудь и выброшенной на берег рыбой хватал ускользающий воздух.

— И это ради них, ты забыл как тебя зовут, — тот, второй Хаджар, стоявший с синим мечом, скривился в гримасе омерзения и отвращения. — Разве они заслуживают твоей защиты? Разве это они…

— Заткнись, — прохрипел Хаджар.

— Что ты сказал?

— Я сказал — закрой пасть, — прорычал Хаджар. — Я убью тебя.

Второй Хаджар широко, пьяно, почти бешено улыбнулся и развел руки в стороны.

— Ну давай, слабак! — он перехватил меч обратным хватом, демонстрируя широкую, покрытую множеством шрамов грудь. Черный плащ, в который он бал закутан, упал за его спиной. — Ты никто без меня! Ты ничто без меня! Слабак и нюня! Ну давай, покажи, что ты може…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 928**

— Обходи слева! — Том, оттолкнувшись от земли, взлетел по ноге огромного скелета умершего ящера. Сверкая своими начищенными до блеска доспехами, он нанес мощный рубящий удар, направленный прямо в левую ключицу Дереку.

Великий Герой Ласкана не сводил взгляда со столицы Дарнаса — огромного города, окруженного высокими стенами, в центре которого сиял титанический осадный иероглиф.

— «Скоро ты сможешь спать спокойно, мама» — шептал, будто мантру, Дерек.

Перед его глазами, как и вчера, как и позавчера, как и год назад, как и каждый день его жизни, застыла картина изуродованного тела его матери.

Дарнасские ублюдки из Даригона успели вдоволь поглумиться над ней…

От мошки, которая жужжала слева от него, он отмахнулся клинком, трещащим по швам от проходящего сквозь него колоссального количества энергии.

Том, видя полосу темно-золотого света, внутри которого кричали сотни человеческих черепов, лишь широко улыбнулся. Враг попал в его ловушку. И не важно, что подобный финт, однажды, он подглядел у проклятого варвара.

— Кровавый бег! — стоило Тому использовать клановую технику, как энергия вокруг него вспыхнула алым, кровавым светом.

Клинок Ласканского мечника рассек лишь алую дымку, а сам Динос мгновенно переместился вправо. И его удар, продолжаясь с того же самого угла, где «закончился» с противоположной стороны Дерека. Только на этот раз он летел не в левую, а в правую ключицу.

— Хитро, малыш Томи! — выкрикнул Карейн.

В своих белоснежных одеждах, окруженный хаотично сверкающей энергией, он возник в том месте, где только что находился Том. Только если по первому Дерек успевал нанес удар (породивший едва ли не километровую волну света, пронесшуюся над головой из бушующего моря сражения между мертвыми и живыми) то вот на Карейна ему уже не хватало маневренности.

— Вместе! — выкрикнул Динос.

Его меч опустился прямо на плечо Дереку, а с другой стороны, точно таким же рубящим ударом, опустил меч и Карейн. Две вспышки — одна ало кровавой, а другая — ало-хаотичные возвысились на десятки метров узкими полосами, в которых исчезали мистерии меча.

— Отстаньте, — прозвучал спокойный, скучающий, но в то же время безумный голос.

— Чт…

Остаток слова Тому буквально вбили обратно в зубы. Удар кулака, пришедший по забралу его шлема, оказался настолько мощным, что в лепешку смял не только волшебный металл, но и нос Диноса. Зубы полетели сквозь решетки шлема.

Хлопок разнес волну белых облаков, созданный порванным сопротивлением воздуха. Оставляя за собой полосу белой дымки, Том пушечным ядром отлетел в сторону и, упав на землю, породил взрыв разметавший сотни мертвых.

Он лежал на дне воронки глубиной в несколько метров, а шириной достаточной, чтобы после дождя стать полноводным прудом.

Хрипя, он не мог подняться. А затем, с другой стороны, от него, прозвучал точно такой же хлопок и взрыв.

Симметрично, на равном расстоянии друг от друга, лежали в воронках Тарез и Динос. Два мечника, удары которых не смогли даже оцарапать брони Великого Героя.

\* \* \*

— ДАРХА-А-А-А-Н! — Анис, размазываясь алой полосой молниеносной вспышки, уже рванула на помощь к брату, но, вдруг, замерла.

Она медленно, с дрожащим сердцем и мокнущими глазами, повернулась на запад. Среди мертвых, как гора в степи, возвышалась знакомая ей фигура. Странные, тяжелые доспехи, полный шлем лишь с прорезями для глазниц и штандарт Ласкана прикрепленный к спине — все это не могло скрыть от неё…

— Гэлхад… — прошептала Анис. Увидев, что Дерек Степной миновал её брата и тому не угрожает опасность серьезнее, чем пара сотен мертвецов, Анис сжала кулак и изменила направление рывка.

Алая молния изогнулась и, разметав в стороны несколько тысяч мертвых, замерла напротив махины из стали.

— Гэлхад, что он с тобой…

Анис успела уклониться в сторону, потому как в следующее мгновение на том место, где она стояла, опустился тяжелая секира. Огромное количество энергии, которая она породила, пропитала землю и выстрелили из-под неё столпами стального света.

Разрываясь под ногами мертвых, они превращали их в пыль, а затем устремлялись к самому небу, поражая днища сражающихся там кораблей призраков и судов флота пятого легиона.

— Я не хочу сражаться с тобой, Гэлхад! — Анис резко присела.

Секущий удар секиры пропел над её головой. Океан энергии, лишенный всяких мистерий или техники, буквально смел несколько тысяч идущих рядом мертвецов. А затем покатился волной цунами и дальше, уничтожая все, что попадалось ему на пути.

До слуха Анис донеслись крики легионеров, попавших под удар.

— Гэлхад, прошу, — взмолилась Анис. — я знаю, ты есть где-то там и…

— А-А-А-А! — закричало существо внутрь брони и развернуло секиру, чтобы нанести третий удар.

Анис, видя, что они находиться на рубеже прорыва в ряды легиона, не могла позволить этому случиться. Но и нанести удар по возлюбленному… это было выше её сил.

Она вонзила меч рядом с собой и выставила вперед вытянутые лодочками ладони. Когда секира летела ей голову, Анис уже была в движении. Она двигалась легко и плавно, но в то же время алый свет клановой техники позволял ей двигаться с невероятной скоростью и по непредсказуемой траектории.

Ребром правой ладони она ударила в локтевой сочленение доспеха. Направление удара секиры оказалось сбита и та, вместо того, чтобы быть грозным оружием, на мгновение превратилась в тяжелый и бесполезный инструмент.

Но на таких скоростях даже доля мгновения была сроком, за который могли быть разрушены города и королевства. Анис, юлой вворачиваясь в корпус Гэлхада, встала спиной к его груди. Правая рука из лодочки превратилась в цепкий коготь, а левой она обхватила затылок великана и, с резким выбросом энергии, перебросила его через себя.

Сила, с которой Анис сделала бросок, оказалась достаточной, чтобы они вместе ухнули в образовавшуюся воронку. Намного меньшую, чем вокруг Карейна или Тома, но, все же.

— Гэлхад, — пока гора стали лежала ниц, Анис нагнулась и, обхватив шлем, шептала в прорези, видя в них пусть и мутные, но такие родные глаза. — иди на мой голос… вернись ко мне… прошу… я не смог без тебя… прошу… я любл…

— А-А-А-А! — стальной кулак попытался дотянуться до головы Анис, но та была на чеку.

С легкостью парящего перышка она скользнула по воздуху в сторону, а затем вновь приняла стойку с вытянутыми лодочками ладонями.

Гэлхад… или то существо, которое из него создал Дерек, поднялся на ноги и, перехватив секиру, бешенным быком, ревя, рванул вперед.

— Гэлхад… — прошептала Анис.

Рыкой она поднырнула под всю его массу и, упираясь рукой в землю, резко развернула корпус. Правая нога свистнула хлыстом и подсекла ноги бегущему гиганту. Тот, кубарем пролетев по земле, вновь распласталась ниц, а Анис, во второй раз заглянув ему в глаза, прошептала:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 929**

— Неро, раздери тебя пьяная блоха, я не уверен, что это хорошая идея.

— Тсс… Хаджи, ну ты паникуй меньше, и все будет в порядке!

— Паникуй меньше?! Да мы напрашиваемся на десять или пятнадцать дополнительных нарядов на кухню!

— А ты боишься картошку чистить?! У-у-у-у! Жуткая картошка, пугает старшего офицера Травеса!

— Заткнись, Неро!

— Так! Все! Тише! Идут!

Измазанные в грязи, разукрашенные маскировочной краской, с заткнутыми за уши ветками кустарника, выглянули из кустов. Они как раз подоспели вовремя.

Шумел маленький горный водопад и десятки девушек, служивших в Медвежьем Отряде Лунной Армии готовились принять вечернюю ванну.

Свет луны, падавший на их тела, превращал каждую в изваяние опытного, талантливого скульптора. Затаив дыхание, два офицера любовались запретным зрелищем.

— Так-так-та-а-ак.

Переглянувшись, друзья медленно поворачивали головы назад и, перед тем как оба из них удивлено воскликнули, рты им закрыли две могучие, широкие, мозолистые ладони.

Старший офицер Догар, разукрашенный ничуть не хуже своих подчиненных, с еще большим количеством веток в волосах, выбрал самый большой куст.

Собственно, он, кажется, носил его вместо доспеха и как ему это удавалось — оставалось загадкой.

— За маскировку — отлично. За вылазку — хорошо, вас дозорный заметил. За то, что не позвали с собой старшего по званию — унизительное плохо. Война войной, достопочтенные, но мужскую солидарность надо иметь.

Догар убрал свои медвежие ладони и друзья смогли вздохнуть. Они переглянулись и Неро подмигнул товарищу.

— Значит ли это, сэр старший офицер, что мы не отправимся на кухню?

— Конечно значит, — кивнул Догар и друзья облегченно выдохнули. — конечно это значит, что вы отправитесь в двадцать внеочередных нарядов чистить картошку и драить котлы.

— Двадцать?! Поч…

Могучие ладони вновь накрыли им рты.

— Тс-с-с, — прошипел Догар. — раскроете нас, бестолочи… А по двадцать, потому что по десять каждому из нас троих. Я ведь, на ровне с вами, тоже должен заслуженное наказание понести.

— Но почему тогда…

— Дедовщина, офицер Травес, — перебил Хаджара глава Медвежьего Отряда. –Это банальная дедовщина — привыкай. А теперь — любуемся зрелищем. Скоро они брызгаться начнут…

\* \* \*

Хаджар вытащил меч из груди второго Хаджара. Они разошлись в разные стороны. Тяжело дышащие, смотрели друг на друга глазами полными горькой, мужской обиды и ненависти.

— Когда мы пришли сюда, — второй Хаджар опирался на воткнутый в землю меч. В его груди зияла рана. Точно такая же, какая пересекала от плеча до живота самого Хаджара. — ты избавился от меня… как от ненужного хлама… так, же как поступали с нами и они.

— Кто они?

— ВСЕ! — закричал второй Хаджар. — Все те, кто превратил нашу жизнь в ад!

— И поэтому ты решил, что вправе отплатить им тем же.

— Мы решили! Мы! Не я!

Хаджар смотрел на вторую половину самого себя. Ту, что он отверг при рождении.

— Ты хотел сделать тоже самое и в этом мире, — прошептал он. — Я знал это… всегда знал…

— Ты слабак, — сплюнул второй Хаджар. — стоило поманить тебя пальцем и ты все бросил. И ради чего? Ради тех, кого ты называл родителями, чтобы те предали тебя?

— Они меня не предавали… — Хаджар прикрыл глаза. — Не предавала…

— «Разве мама не рассказывала тебе о том, кто ты такой?»

— «Твой отец не был святым, племянник! Никогда им не был! И все твое детство ты прожил во лжи той иллюзии, которую он соорудил вокруг тебя!»

— «Твои родители хотели заранее выбрать твой путь, чтобы ты прожил короткую, спокойную жизнь бессильного и безвольного!»

— «Она так и не рассказала тебе, кто ты такой на самом деле…»

— «Он так и не смог защитить ни тебя, ни мать…»

— «Они…»

— Хватит! — рявкнул Хаджар. — Хватит! Это не имеет никакого отношения к нашей битве.

— Имеет! — кричал в ответ второй Хаджар. — Ты забыл! Ты все забыл! Ты отказался от меня! Или, думаешь, если бы я был рядом, то этот жалкий Примус смог бы тебя обмануть? Если бы я был рядом — были бы живы все те, кого ты потерял! Если бы я был бы рядом, ты бы уже стал…

— Стал кем? — перебил Хаджар. — Или — чем? Если ты был рядом, я бы жил прошлым. А я не хочу!

— Не хочешь?! — взревел второй Хаджар. — Жить прошлым?! Трус!

Они вновь бросились друг на друга с мечами. Их клинки сверкали на невероятной скорости. Каждый знал, куда нанесет противник следующий удар и они заранее отбивали даже те, что так и не были нанесены. Они кружились в вихре рубящих ударов, неслись по полю нанося друг другу сотни секущий ударов, взлетали над золотистой травой, чтобы превратиться в пронзающий пространство выпад.

Их движения были быстрее, чем мог уследить глаз, а удары сильнее, чем мог бы выдержать крепчайщий из доспехов. Они кружили вокруг, оставляя на земле лишь легкую пыль вместо четких следов — настолько они были быстры.

Врубаясь в друг друга с первобытный яростью, осыпали искрами стали плечи и руки, а те возносились к небу и превращались в молнии. Синюю и черную, которые сплетались в неистовом танце двух рвущих друг друга драконов.

А в центре буйства стали, крови, мечей, ярости и красок, сидел старец. Он перебирал пальцами струны лютни и пел свою песню. То печальную, то грозную, то спокойную, то яростную, как битва, за которой он наблюдал.

— А-А-А-А! –закричал Хаджар.

Он резко остановился, крутанул корпусом, отбивая меч противника и, перехватывая свой собственный, двигаясь спиной вперед, ударил клинком себе под левый бок.

\* \* \*

— Десять тысяч?! Мальчишка, ты сошел с ума.

— Для вас это пустяк.

За дверью послышались ругательства, а затем незнакомый голос попросил написать номер счета. В современном мире, не как раньше, свои счета были даже у подростков — появлялись непосредственно с покупкой телефона.

Дверь в его каморку отворилась. На пороге стоял высокий, тучноватый мужчина. За его спиной коварно улыбался тот самый коренастый паренек. Он, повторив свой красноречивый жест с пальцем у горла, прикрыл дверь и, судя по звуку, встал на стреме.

— Не то, что я люблю, — проворчал мужчина. — но, для разнообразия…

Он начал идти к нему, на ходу расстегивая пояс и стягивая штаны.

Да неужели? Неужели в этом мире есть такой монстр и извращенец одновременно, который смог бы изнасиловать его. Скрюченного, скукоженного инвалида.

Ну, пусть ублюдок подойдет поближе…

Когда мужчина оказался на расстоянии вытянутой руки, он рванул вперед и все тот же тюбик зубной пасты, превращенный в опасное оружие, вонзился в бедро монстру.

Тот закричал, только не от боли, а от испуга. Странно, но люди почему-то боятся, таких как он.

Ублюдок отвесил ему такую сильную пощечину, что голова дернулась и врезалась в стену. Судя по звуку — потекла кровь.

— Гребанный уродец, — прорычал мужчина.

Мужчина поднял спущенный штаны, затянул пояс и, хромая, вышел вон из коморки. С той стороны двери послышалась ругань.

Он, за все это время, так и не выпустил своего оружия из руки. Пока у него есть чем сражаться — он все преодолеет. Он всех переживет.

\* \* \*

— Держись, дружище! — Эйнен, сквозь пески, бежал на помощь Хаджару, в одиночку сражавшемуся против дюжины разбойников-бедуинов.

Буквально прыгая на головы врагам, островитянин закрутил свой шест-копье. Израненный и окровавленный, он встал спиной к спине с Хаджаром, который выглядел не лучшим образом.

— Забавно, — просипел Хаджар, который чувствовал, что ему явно пробили легкое. — Неужели сляжем в этом клятом Море Песка?

— Все мы, когда-нибудь, умрем, — в своей раздражающей манере, ответил Эйнен.

Затем друзья переглянулись, улыбнулись и хором прорычали:

— Но не сегодня!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 930**

— Сиди тихо! — дверь захлопнулась за директором детского дома.

Он хотел сказать, что не сидит, а лежит, но говорить не мог, а читать надписи на стене директриса не собиралась. С

Старая мымра…

В этот день в учреждение приехали телевизионщики. Прямо в его день рождения…

Он лежал и смотрел в потолок. Как и всегда…

Мечтал о чем-то своем. О приключениях. О свободе. О возможности пробежаться по песку. Хоть раз. Как всегда…

Через час он услышал стук каблуков.

— Да где же этот туалет! — едва ли не прокричала молодая женщина.

Она открыла дверь.

Встретилась взглядом с ним и замерла. Она увидела грязное постельное белье, почувствовала затхлый запах вони, рассмотрела исписанную мелком стену и бойницу, заменявшую окно.

Затем был скандал.

Привели богатея, который еще и в правительстве, оказывается сидел.

Он устроил разнос. Нескольких людей уволили прямо в тот же день. В детский дом приехала сто и одна проверка. Количество телевизионщиков превысило все допустимые нормы и пределы.

Говно, брошенное в вентилятор усилиями лишь одной, заблудившейся в старом здании, помощницы депутата, долетело и до самого депутата.

Чтобы как-то, в тот же день, сгладить углы острой ситуации. Он тут же, на всю страну, в прямом эфире, заявил, что берет несчастного инвалида, перед которым провинилось государство в лице ответственных органов, под свою опеку. И сегодня же перевезет его в элитную клинику, которая возвышалась над городом, стоя на высоком холме.

Депутату разве что не рукоплескали. Называли его спасителем всеми брошенного ребенка, хаяли государственный аппарат, который давно бы уже развалился без таких святых людей.

Людям всегда нравились трагичные истории, но со счастливым финалом. И, сколько бы лжи и грязи не было в этих историях, они предпочитали её не замечать.

Но только не он…

Весь день, что депутат носился с ним, когда его, будто экспонат, выставляли на всеобщее обозрение, он видел… видел правду этого убого мира.

Видел правду столь же убоги, никчемных, жалких людей. Которые кроме обмана и предательства не были способны больше ни на что.

Он видел, как хромал тот депутат. Видел, как припадал он на левую ногу и, нет-нет, да хватался рукой за ноющее бедро.

Высокий, тучноватый, с ремнем с железной бляхой.

Той самой бляхой…

\* \* \*

Так они и сидели. На коленях. Спина к спине. Пронзенные мечами.

Вокруг них стихало буйство красок и молний. Исчезали два дракона, рвавшие друг друга всем, чем только могли дотянуться.

Буря на небе стихала.

Дул ветер.

Приятный и прохладный, приходящий с севера, он трепал их волосы.

Старец, облаченный в простые одежды, с развевавшимся позади алым плащом, играл на лютне. Играл так, как, наверное, не смог бы ни один смертный. Играл так, как это может делать только ветер.

— Все люди одинаковые, — прохрипел, булькая кровью, тот, другой Хаджар.

— Наверное, — в тон ему ответил и сам Хаджар. — Я, пока, встречал лишь разных.

Хаджар, схватившись ладонями за лезвие синего меча. Игнорируя ту боль, что причиняло ему каждое движение, протолкнул лезвие сквозь свое тело. Втолкнув его наружу, он рухнул в пыль

Лежа лицом на земле, лишенный сил, чтобы пошевелиться, все, чем он мог шевелить — лишь правой рукой.

Хаджар смеялся.

От всей души и чистого сердца. Смеялся так, как уже давно не смеялся.

— Хаджар! — ветер принес до него голос тех, кто сейчас бился с армией мертвых. — Поторопись!

Он увидел, как Эйнен вместе с Дорой бросается на едущего на огромной рептилии Дерека. Как тот разбрасывает их в сторону, будто жалких мошек. Как крошит огромный деревянный молот Доры, как разбивает вдребезги лучшую из защит Эйнена.

Как удары Карейна и Тома не могут причинить ему никакого вреда и как Рекка уже готова выпустить на волю свои Божественные Клинки, которые отнимут у неё жизнь.

— Держись, брат, — прохрипел Хаджар.

Он упер правую руку в землю, затем подтянул левую, а потом поднялся на ноги.

— Прощай, — Хаджар, опираясь на черный клинок, поклонился играющему на лютне старцу.

— Прощай, — ответил тот, не отвлекаясь от игры. Из-под его пальцев срывалась музыка, которую, видит Высокое Небо, Хаджар б и сам хотел когда-нибудь сыграть.

Не глядя на лежащего на земле того, другого Хаджара, он развернулся и пошел обратно — прямо к мертвой земле.

— Отсчет, — отдал он приказ.

[Обрабатываю запрос… запрос обработан. До расшифровки объекта «метка Духа Меча» осталось 5 минут…14.13.12 секунд.]

— Отсчет два.

[Обрабатываю запрос… запрос обработан. До разложения защитной оболочки объекта «пилюля Ста Голосов» осталось 9 минут 7…6.5 секунд]

Да уж… Мир духов, через душу Хаджара, действительно оказывал влияние на его тело.

Что же, осталось немного… и, даже если это будет ему стоить жизни, он исправит свою ошибку. Сегодняшний день станет последним и для него, и для Дерека. Им обоим уже пора встретиться со своими праотцами и встать перед их справедливым судом.

— Почему, — прозвучало за спиной.

Хаджар остановился. Он не видел, но знал, что другой Хаджар тоже поднялся на ноги.

— Почему ты не сдаешься? Почему?! Почему готов ради них на все! Забудь про свой комплекс героя! Ты слаб и ничтожен!

Хаджар вспомнил женский смех сквозь слезы. Вспомнил, как она пела. И как она была красива. И как сильно она его любила. И как он любил её.

И как предал, сдавшись и спрятавшись. Как оставил свой росчерк на пунктирной линии в конце договора о неразглашении. А потом вспомнил то, что, называя лезвием, прижимал к своему горлу.

Теперь Хаджар вспомнил.

Вспомнил, что произошло в тот вечер на самом деле.

Вспомнил, как плакала Елена. Вспомнил фото, которые она выронила под дождем. Среди них было одно, которое не требовало обработки и подделки.

Фото её и того высокого, тучноватого депутата.

И то, что один из парней, которые напали на них в переулке, носил фамилию. Точно такую же фамилию, как у депутата. И то, что его так и не забрала полиция.

И то, что в конце дня он прижимал к своему горлу вовсе не лезвие ножа, а свернутый, наточенный о стену, тюбик зубной пасты.

— Я не герой, — покачал он головой. Хаджар вспомнил лица Примуса, Санкеша, Макина и Дерека.

Все они хотели перекроить мир так, считали нужным. Нужным для того, чтобы никто и никогда больше не переживал того, что пережили они. Они хотели сделать мир лучше. Не для себя. А для тех, кто придет следом…

Хаджар посмотрел на небо.

Где-то там обитали лже-боги, которые вмешивались в Книгу Судеб, Книгу Тысячи или как там она называлась. Они делали ошибки, из-за которых страдали простые люди.

Они начинали величайшие войны, в которых гибли целые цивилизации.

И все это — без должной платы.

Хаджар заберет эту плату.

Чтобы больше никому не пришлось переживать того, что пережил он…

— Я такой же монстр, как и те, кто уже пал и еще падет от моей руки, –Хаджар улыбнулся. Немного грустно и печально, но решительно.

Он вспомнил свист хлыста по своей спине, когда он принял наказание солдат Лунной Армии на собственное тело. Просто потому, что он выдержит, а они –нет. Он все выдержит… он всех переживет…

Хаджар обернулся и посмотрел на закончившего играть старца и на стоящего поодаль того, другого Хаджара.

Ярость загремела в словах Хаджара, а его глаза вспыхнули ярким светом несгибаемой воли.

— И я буду идти дальше — до тех пор, пока я остаюсь сильнейшим монстром из всех.

Старец поднялся, он направился к Хаджару.

— Я помню, как меня зовут. Всегда помнил.

Старец встал рядом с Хаджаром.

Его плащ — окутывал целый мир. Его волосы струились снежными вершинами. Его шрамы — бесчисленное множество армий, гремящих оружием. Его дыхание –бой боевых барабанов. Его глаза — знамена священной войны.

\* \* \*

— И как вы умудрились потерять его свидетельство о рождении?! — кричала на сотрудниц директриса. — Как мы его сейчас выпустим, если у него документов нет никаких?! Или вы не только работу хотите потерять, но и в тюрьму загреметь?!

— Давайте сейчас сделаем! — предложила работница. — Ну, вобьем в электронную базу, а про бумажку… да кому бумаги сейчас нужны.

— Хорошо, — директрисса устало массировала виски.

Работница тут же начала стучать по клавиатуре.

— Ой, а как зовут-то его?

— Борей зовут его.

— Хорошо… — работница продолжила стучать. — Все! Сохранено и отправлено!

Директриса подошла к монитору. Пару раз хлопнула ресницами. И закричала:

— Ты что написала, идиотка?! Его зовут Борис! Борис, дура! Ты склонений не знаешь, что ли?!

\* \* \*

— … Северный Ветер, — закончил Хаджар.

Не важно, как его назовут — на языке древних — Дарханом, что переводилось, как Северный Ветер. Или Бореем — что означало Ветер со стороны Севера. Или даже Хаджаром, что означало — Ветер, приходящий с Северных Гор.

— Был рад встретиться, — Хаджар еще раз поклонился. — но меня еще ждет война.

Счетчик нейросети перескочил на ноль и Хаджар исчез.

В поле остался стоять один лишь только старец.

Он играл на лютне, а потом начал петь песню.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 931**

— Ну здравствуй, — Хаджар стоял на границе раскалывающейся на части тьмы. Та распадалась квадратными пластами, а позади неё открывался вид на бескрайнюю долину в которой высилась ровная, зеленая трава.

В центре долины высился небольшой холм. На его вершине покоился большой, плоский камень, рядом с которым стояло дерево, в кронах которого спала птица Кецаль.

Хаджар не знал, почему-то, что он разделял на мир свой души и внутреннюю тьму, на самом деле оказалось одним и тем же. И понятия не имел, почему, когда тьма, начала распадаться, он увидел мир души и стоявший где-то вдалеке знакомый дом.

Дом, в который ему однажды придется войти. Где его уже ждали мать и отец. И брат. И все те, кто будут его судить.

Однажды он туда войдет. Однажды, но не сейчас…

Сейчас он смотрел на зависший перед собой иероглиф в виде огромного жука. Девятьсот девяносто девять штрихов составляли его могучее тело. В каждом из них покоилось больше мистерий меча, чем мог высвободить даже Великий Мечник Орун. Каждый из штрихов — чудовищный удар меча, в котором заключались знания о техниках и стилях, грани которых Хаджар и вообразить не мог.

Создание столь сложной формы, столь невероятной силы.

Враг, которого Хаджар сам позвал к себе в душу и, по собственной воле, стал его рабом.

[Расчет выполнен. Проектирую план ликвидации объекта]

Перед глазами Хаджара засияли маркеры и цифры. То, под каким углом он должен нанести удар мечом по очередному штриху, в какое место этот удар должен прийтись. С какой силой нанесен, какой шириной плоскости должен лечь меч.

Путь, который нарисовала нейросеть, был не просто сложен — он был невозможен. Та скорость, которая требовалась, чтобы разрушить метку Духа Меча, находилась за пределами возможности того же Оруна. Сила, с которой нужно было нанести удар, сделала бы честь Гэлхаду. А точность и количество ударов — оставили бы завидовать подобной техничности Анис.

Метка слегка вибрировала. Несколько, самых маленьких и слабых штрихов на ней уже были рассечены. И это, на малую долю, но упрощало задачу Хаджару.

— Вероятность успеха.

[Обрабатываю запрос… запрос обработан — вероятность разрушения объекта носителем невычислимо мала]

— Невычислимо мала, — улыбнулся Хаджар. — если бы ты рассчитала мне что-то большее, было бы даже скучно.

Хаджар, непонятно откуда, достал кожаный ремешок, которым подвязал себе волосы. Он стянул с тела верхнюю часть одежд, обнажая могучий торс и вереницу шрамов.

Крепко обхватив рукоять меча обеими руками, он не сводил взгляда со своего врага.

Как и всегда…

Ни тени страха или сомнений не появилось во взгляде его чистых, ясных, синих глаз.

Как и всегда…

Несгибаемая воля вела его в перед — в объятья, пожалуй, самой важной битве в своей жизни. Битве с собственными ошибками прошлого.

Как и всегда…

Тьма разрушалась под ногами Хаджара. Она трескалась белыми полосами и обваливалась внутрь бескрайней долины. Хаджар знал, что как-то исчезнет последний кусочек мрака, который швом перетягивал его изуродованную душу, то он исчезнет. Умрет.

\* \* \*

Ректор с Императором стояли на балконе. С одной стороны кипела битва пятого легиона, сражающегося с с армией мертвых. Сражение велось на земле и в небе. Пушки грохотали, вздымая облака гари и белой, пороховой пыли. Не успевали падать с неба корабли, как тут же вставали под знамена зеленой армии немертвых.

Но, двух сильнейших существ Империи, в данный момент заботило совсем иное.

Подобное сражение выглядело для них примерно так же, как для рядового горожанина — битва элитных адептов на Турнире Двенадцати. Интересно, забавно, в чем-то до восхищения любопытно, но не более того.

Другое дело, надвигавшаяся с севера буря. Молнии сверкали в ней, вытягиваясь то копьем, то молотом, то мечом. Гром грохотал так, будто молнии действительно были оружием, которое звенело о могучий щит грозовых, темных туч.

Гранитным валом они скользили по небу, затягивая его ревущей, пылающей тьмой. Ректор и Император могли поклясться, что видели, как в тучах формировалось лицо разгневанного, полного ярости старца. И как в каждом его глазу плясало по дракону. Один черный, а другой — синий.

— Что происходит, ректор? — Морган так сильно сжал бортик балкона, что тот начал трескаться.

— Н-н-не знаю, — заикнулся старик, трость которого то превращалась в грозное оружие волшебника, то снова возвращалась в состояние покоя. –Понятия не имею, Вше Императорское Величество. Я никогда не видел подобного, а во всей библиотеке Святого Неба нет ни единого упоминания о таком явлении.

— Как и в библиотеке Императорского Рода…

Оба существа обладали абсолютной памятью и разумом, который позволял пользоваться ей с невероятной скоростью. Но они не могли отыскать в недрах своего сознания ничего, что рассказывало бы о подобном явлении.

— Это воля, достопочтенные.

Ректор и Император обернулись. Позади них стоял закутанный в тюрбан, высокий Иностранный Мастер. Впрочем, оба они знали его истинный облик и то, кем тот являлся.

Синхронно они поклонились. Правда Ректор сделал чуть глубже и рьянее, чем Император.

— Великий Чин’Аме, — поприветствовал гостя Император Дарнаса. — Глава павильона Волшебного Рассвета.

— Морган, — кивнул волшебник-дракон. Проигнорировав ректора Святого Неба, он вышел на балкон и встал около бортика. Его янтарные глаза с вертикальными зрачками наблюдали за приближающейся бурей. — Прекрасное зрелище… Признаться, я за всю свою жизнь, лишь однажды видел подобное и счастлив, что мне довелось лицезреть волю еще раз.

— Волей? Чьей волей, великий Чин’Аме?

— Стихии, Морган, — как о чем-то само собой разумеющемся, отвечал дракон. — Самой стихи. Воля старца-воина, Северного Ветра, дланью накрывает Даанатан. Вглядись в неё внимательно. Может сможет разглядеть что-то, что подарит тебе вдохновение и продвинет в понимании мистерий. Подобное зрелище — подарок судьбы.

— Старец? Северный Ветер? — Ректор и Император переглянулись. То, о чем говорил волшебник из Страны Драконов было им непонятно и неизвестно.

— Вот только, кто мог привести сюда волю старца-Борея? — сощурился дракон.

— Привести… — протянул Морган. — Вы хотите сказать, что кто-то обратил на себя внимание существа подобной силы?

Мастер ответил не сразу.

— В общих, очень общих чертах — ты прав, юный Морган, — уклончиво и даже нехотя ответил Чин’Аме.

— Вы говорите, что уже сталкивались с подобным, — Император отказывался упустить шанс узнать что-то новое. Тем более, касающееся таких глубоких и мистичных явлений. — Кто же привел волю в прошлый раз?

— Это было давно, — на этот раз дракон не медлил с ответом. — еще в те времена, когда лишь строились Семи Империй. Я странствовал по миру и встретил адепта, который проходил испытания Небес и Земли. Он попросил меня побыть его стражем, ибо это испытание не только высочайшая честь, которую можно завоевать на пути развития, но и величайшая опасность. И не только самим испытанием, но и тем, что оно оставляет адепта без защиты. И, под конец, когда адепт, как мне казалось, уже почти справился, явилась воля Изначальнорожденного, чтобы судить его. Адепт не выдержал суда и его душа исчезла из этого мира.

Ректор и Император, будто ученики, слушали с открытым ртом.

— Испытание Неба и Земли — для чего оно.

Чин’Аме, поворачиваясь к Моргану, прошептал:

— Чтобы одолеть последнего врага, юный Морган. Чтобы победить Время и войти в число Бессмертных.

— То есть — кто-то в Даанатане проходит испытание Неба и Земли и пытается стать Бессмертным?

— Нет, — отрезал Чин’Аме. — Исключено. Это испытание проходит сквозь пять стадий. Суд Изначальнорожденным лишь последняя из них. И, будь уверен, юный Морган, даже первая из стадий — Меч Небесного Огня, уничтожила бы весь Даанатан и всех в нем проживающих, включая тебя и твоих, так называемых, Великих Героев. Нет ни единого шанса, что город уцелел бы даже после первого удара.

— Первого… а сколько их всего?

— По-разному, — пожал плечами Дракон. — чем сильнее адепт, тем сложнее его испытание Неба и Земли. Слабейшие должны пережить девять. Сильнейшие… здесь я могу руководствоваться лишь легендами.

Девять ударов… Морган тяжело дышал. Пот катился по его лбу.

Давно он уже такого не испытывал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 932**

Меч Хаджар сверкал с немыслимой скоростью он превращался в поток мрака, который рассекал один за другим жгуты стонущего под атаками жука. Тот отвечал потоками стального света. У Хаджара не было ни времени, ни сил, ни желания, чтобы отражать их или защищаться.

Он просто пропускал их сквозь себя. Терпел ту боль, которую они приносили, и смеялся над ранами, которые они причиняли его и без того исчезающей, трескающейся душе.

Он бился с яростью десяти воинов и силой сотни. Хаджар был неудержимым вихрем, который десятками ударов обрушивал меч на ненавистный символ рабства его собственной души.

Волны стального света отбрасывали его. Разрывали на части, в ошметки крови и плоти превращали его тело, но рыча, скрепив сердце крепкой волей, Хаджар в прямом смысле слова собирал себя заново по частям и вновь бросался в бой.

— Восемьсот тридцать два! — закричал он и вновь обернулся вихрем крови и дикого, полного битвы, нечеловеческого рева. — Восемьсот двадцать один!

Хаджар продолжал агонию схватки. Он уже не знал, сколько души осталось в его теле, не знал, сколько раз он исчезал в потоках стального света и сколько раз возвращался обратно.

Он лишь продолжал битву. На грани сумасшествия, на грани реальности, на грани мира души и мира духов. Его битва была бесконечным сражением мечника против самой сути, против олицетворения пути меча.

То было абсурдно, до отвращения неправильно, в чем-то даже богохульно, но Хаджару было плевать. Он не герой, он лишь монстр, которого пока не убил другой, более сильный монстр, а до тех пор, пока этого не произошло, он будет поступать так, как считает нужным. Сражаться с теми, с кем считает нуж…

Хаджар отпрыгнул от столпа света и замер на долю мгновения. Нейросеть отсчитывала доли секунды передышки. Если он промедлит еще немного, то уже рассеченные каналы успеют восстановиться и тогда все — конец.

— Это невозможно…

Как бы ни был силен и бесстрашен, неудержим и отважен Хаджар, но и он натыкался на передел, который не мог преодолеть.

Прямо перед ним вспыхнули две метки. А время, которое можно было позволить в задержках между ударами, что Хаджар никаким образом не успевал нанести удар по обеим целям.

— Проклятье… Проклятье! — закричал он. — Думаешь я сдамся?!

Хаджар уже было рванул в последнюю атаку, как рядом с ним возникла фигура в черном плаще и с синим мечом в руках. И время застыло.

Хаджар услышал последнюю ноту песни, которую играл старец.

Это был его прощальный подарок…

— Ты пришел? — Хаджар смотрел на стоящего рядом того, другого Хаджара.

— Мы сразимся вместе, плечом к плечу, в последний раз, — ответил он. — а потом разойдемся каждый своим путем.

Каждый своим путем… эхом прозвучало в голове Хаджара.

«Ты будешь убит тем, кто не был рожден».

Что же… может и правда, подобно римскому глупцу, ему суждено упасть на милость собственному клинку.

— Ты знаешь, что делать? — Хаджар встал плечом к плечу с другим Хаджаром.

— Я хотел спросить у тебя тоже самое, слабак.

— От социопата слышу.

— Нюня.

— Маньяк.

Они оба широко и безумно улыбнулись.

Хаджар чувствовал, как заканчивается дар старца с лютней и время вновь спешит начать свой неумолимый бег.

— Добавим последний штрих, — Хаджар прикрыл глаза. Когда в последний раз это было? Кажется, когда он проходил самое первое из испытаний в своей жизни — испытание, которое выставил ему Учитель Травес.

И, почему-то, как и в прошлый раз, в данный момент Хаджару захотелось услышать родную речь старого мира.

[Обрабатываю запрос… запрос обработан. Инициирую аудио-имитацию объекта «Харизма-Брат Мой"]

— Так то лучше!

\* \* \*

Эйнен, заглатывая сразу пригорошню пилюль, вновь восстановил доспехи Зова и, сливая их с защитной техникой, породил Радужную Обезьяну.

Та, уничтожая стоявших рядом мертвецов одним лишь ревом, стучала клыком-копьем о щит из черепашьего панциря.

— Дора! — островитянин выставил перед собой щит.

Эльфийка, так же закидывая в рот пилюли, с разбега оттолкнулась от щита и, выстрелив в небо пушечным ядром, обрушила уже третий титанический молот на голову Дереку.

Тот, как и в прошлые два раза, попросту отмахнулся от Божественной техники клана Зеленого Молота, как будто та была для него незначимее комариного укуса.

Океан острейших щепок уничтожил очередные десятки тысяч мертвых, но еще больше шли следом.

— Карейн! Том! — успела выкрикнуть Дора перед тем, как отлететь обратно на руки Эйнену. Островитянин все еще держал щит вокруг той части легиона, что смогла уцелеть после прорыва Длани Королевы. Из семидесяти пяти тысяч, стоявших в месте прорыва, живыми осталась лишь десятая часть.

Остальные, те, кого не успели добить, уже стучали оружием о призрачный зеленый панцирь, защищающий остатки третьей дивизии.

Два мечника, взлетев рядом с Дереком, использовали свои лучшие и самые убойные техники. Три кровавых меча Тома, то сливаясь воедино, то вновь разделяясь на три отдельных клинка, обрушились на спину Ласканскому Великому Герою.

Меч, сверкающий молнией хаоса, вытягиваясь в длину почти на сорок метров, вонзился прямо в сердце Дереку. Его, за рукоять, держал Карейн, чья одежды развевались белым веером. Позади него пылал силуэт Духа в виде демонической, двухвостой лисицы.

— Надоели, — Дерек крутанул мечами.

Десятки темно-золотых разрезов, каждый из которых преодолевал по мощи лучшую технику адептов, разлетелся по округе.

Том и Карейн успели оттолкнуться и оказаться под защитой панциря Эйнена, но другим повезло не так сильно. Мертвецы и легионеры, в равной степени, обращались в пыль.

А затем, когда на мгновение все стихло, Эйнен увидел как на их островок жизни в океане смерти падает полоса золотого света, внутри которой кричали души умирающий воинов.

\* \* \*

— Семьдесят два! — выкрикнул Хаджар.

— Семьдесят один! — вторил ему второй голос.

Затем, вместе, синхронно отталкиваясь друг от друга и продолжая танец воздушной битвы, рассекая верхние жгуты в иероглифе, они потянулись к очередной двойной метке.

— Раньше тебя… брат мой… — донеслось до Хаджара.

В последний, решающий момент, его сердце дрогнуло. Его меч оказался не достаточно быстр и силен, чтобы рассечь жгут. Поток стального света уронил его на тот маленькой пятачок тьмы, что еще не был разрушен за время яростной битвы.

Он покатился по нему, но успел, до падения на равнину травы, вонзит мечь и удержаться на нем.

— Проклятье, — Хаджар видел, как тот же самый поток отталкивает другого Хаджара. И тому повезло намного меньше. Он не успел вонзить меч в тьму и полетел прямо на равнину, где их ждала смерть.

Хаджар, вспоминая опыт прошлого, оттолкнулся от собственного меча. Он взмахнул серым плащом, который еще недавно служил ему походным мешком, и, обматывая его вокруг рукояти, сорвался в пропасть.

Он успел как раз вовремя, чтобы поймать запястье другого Хаджара.

— Держись! — закричал он.

Вдвоем они повисли над миром души, по которому уже катилась волна серой мглы. Смерть шла за свой законной добычей, а дом праотцов все приближался.

— Отпусти! — второй Хаджар над пропастью. — Отпусти, идиот! Ты еще успеешь! Успеешь прикончить эту мразь!

— Ты умрешь, — Хаджар обхватил плащ рукой и потянул их наверх. — Мы успеем вместе! Расчет был на одного меня — у нас есть пара секунд в запасе.

Рывок, еще рывок, обваливающаяся площадка тьмы, застывшая в воздухе, была уже так близка. А затем треск. Треск рвущегося плаща.

— Он не выдержит нас обоих, — прошептал второй Хаджар. — глупая ситуация, да? Прямо как в кино.

— Не говори ерунды. Мы с тобой никогда не смотрели кино. Откуда тебе знать, что там показывают.

— И ты не жалеешь?

— О чем? А вообще — заткнись. Я тут делом занят.

— Не жалеешь, о том, что было.

Хаджар посмотрел вниз. Он встретился взглядом со своими же глазами. Вот только вместо воли, ярости или гнева, в них была только грусть. Грусть и одиночество. И боль.

Не физическая, а душевная.

Вот то, от чего отказался Хаджар при своем рождении — он отказался от боли.

— Развел тут сопли, — прорычал Хаджар. — нам надо…

Плащ порвался.

Тьма рассыпалась на части и метка меча вспыхнула победным светом.

Вместе они падали в объятья серой хвори.

— Кажется, мы попадем туда одновременно, брат мой, — прошептал Хаджар.

Раскинув руки в стороны, он последние мгновения своей жизни наслаждался тем, как ветер игрался с его волосами. Как тело его свободно парило сквозь облака. Как он, как и мечтал когда-то, лежа в маленькой каморке, был свободен.

И у него были друзья, которые проливали за него кровь и за которых он был готов отдать жизнь.

И был враги. Какие-то преисполненные чести и достоинства, другие –наоборот, их лишенные.

У него была жизнь и…

— И кто еще сопли развел, нюня?

Хаджар открыл глаза. В его груди торчала рукоять синего меча.

\* \* \*

Эйнен, накрыв своим телом Дору, ждал, что на них обрушиться вся ярость Дерека, но этого не произошло.

Подняв взгляд, он увидел фигуру и не сразу признал в ней своего брата.

— Хаджар?

— Не сегодня, лысый, — Хаджар, стоя спиной к щиту черепашьего панциря, держал на плоскости странного меча два луча темно-золотого света. — Не сегодня кто-то из нас отправится к праотцам!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 933**

Легионеры, уже приготовившиеся к встрече с праотцами, вдруг увидели как небо, со стороны Даанатана, затягивает грозовое облако. Но, какое-то необычное, в нем порой, было видно, стоящего среди молний старца. Огромного, способно рукой закрыть вселенную, в одной руке он держал все разновидности оружия, который только создали люди, а в другой –музыкальный инструмент, который выглядел его щитом.

И с каждым ударом оружия, молнии опускались на столицу. Хищными и безумными от охоты драконами они рассекали небо, а затем вонзались в землю. А гром гремел такой силой, что у многих из ушей потекла кровь.

Вот только гром бил слишком ритмично. Удар, затем еще удар, затем еще. Будто это не стихия бушевала, заставляя легионеров видеть то, чего на самом деле не было, а кто-то могучий и всесильный стучал в военный барабан.

А затем, прямо перед легионом, в центр мертвых ударила белая молния. Из неё, словно из двери, вышел высокий, плечистый молодой мужчина.

Но, несмотря на юный возраст, он выглядел столь же дико и хищно, как молнии-драконы, бороздящие небо. И, несмотря на то, что на его теле не было ни единого шрама, не возникало никаких сомнений — этот воин прошел горнила сотен тысяч смертельных битв.

Два исполинских луча темно-золотого света, со стонущими внутри них душами мертвых воинов. Легионеры не раз и не два видели, как эти лучи будто мошек разбрасывали в разные стороны элитных адептов, в том числе мечников Тарез и Динос. Один из них — Повелитель, обладавший Королевством Меча, а другой — Рыцарь Духа, младший наследник клана сильнейших мечников Дарнаса.

И они оба ничего не могли противопоставить мощи Великого Героя Ласкана.

Разрушительная мощь Доры Марнил, наследницы клана эльфов Зеленого Молота развеивалась в пыль, а непробиваемая защита уже почти легендарного среди простого люда Эйнена Островитянина оказывалась не прочнее листа тонкой бумаги.

И вся эти сила обрушилась на одиноко стоящую фигуру. Спокойный ветер развевал её странные, такие простые, но в то же время, будто волшебные одежды. Темно синего света, на них, если приглядеться, можно было увидеть сияющие звезды, среди которых белыми завихрениями летел ветер.

В руках мечник держал один единственный клинок. Тот тоже выглядел мистично и волшебно. Черная рукоять и такое же черное, будто созданное из мрака, длинное острие. При этом лезвие имело синий цвет, с выгравированном на нем узором взмывающей к облакам черной птицы.

— Не сегодня, лысый! — прогремел, тем же боевым барабаном, голос мечник. Слегка присев, в защитной стойке он выставил перед собой свой клинок. — Не сегодня кто-то из нас отправится к праотцам!

А затем, когда два золотых луча ударили по, на их фоне, миниатюрному клинку, буря над головами легионеров разразилась последним, похожим на победный, яростный смех, громом.

Грохот такой мощи, что заставил вибрировать призрачный, зеленый черепаший панцирь, щитом накрывший остатки третьей дивизии. А вот мертвецам пришлось куда хуже. Половину армии, вплоть до самого горизонта, формируя своеобразный, невероятной площади, дуэльный круг, попросту превратило в прах.

Великий Герой Ласкана, вдруг, вскинул кулак и мертвые замерли. Они застыли в тех позах, в которых находились. Что в небе, что на земле.

Легионеры какое-то время нещадно их били, а потом, не встречая сопротивления и сами замерли. Все, кто еще мог видеть, обратили свои взоры к двум фигурам.

\* \* \*

— Обзавелся игрушками, да, Дархан? — Дерек качнул клинками и принял боевую стойку. — Они тебе не помогут.

Хаджар повернулся к Эйнену.

— Давно не виделись, дружище. Успел забыть, как странно выглядят твои глаза.

— Давно? Не прошло и нескольких часов… и… что с твоей душой? Она…

— Целая, да? — Хаджар хлопнул себя по груди. — Немного необычное чувство, если честно. Да и эта ваша магия — странная штука. За сорок лет, так и не привык.

— Сорок лет? Какие сорок лет? Ты бредишь… эти артефакты, они…

Хаджар огляделся.

Ах да, точно.

Это для него после разрушения метки Духа Меча прошло сорок лет. Сорок долгих лет на Горе Стихий, где им вплотную занялся Учитель Орун.

Хаджар вытащил из-за пазухи свиток, который перед смертью ему передал Учитель. Он сказал, что это рецепт его любимого мяса. Демонов маньяк понимал, что Хаджар будет занят другими делами и забудет об этом прощальном подарке.

Ровно до тех пор, пока не пала метка и свиток не явил себя во всей красе.

Подул ветер и пергамент на ладони Хаджара превратился в пыль, которую тут же унесло куда-то на юг. На родину Оруна.

— И как ты стал… стал…

— Не игнорируй меня, Дархан! — позади Хаджара вихрем закружилась темно-золотая энергия.

— Поговорим чуть позже, братец, — Хаджар повернулся и, заложив меч за спину, направился к своему противнику. — Меня тут враг заждался.

Эйнен, не понимая, что происходит, смотрел на то, как с неба спускается очередная белая молния. Только на это раз она поглотила не одного только Хаджар, а еще и Дерека.

Обугленные кости ящера падали на землю грудой подхваченного ветром праха, а оба воины переместились в центре созданного для них круга. Всего за мгновение они преодолели расстояние, которое даже небесному судну нужно было пролетать в течении десятка секунд.

\* \* \*

— Вот здесь на никто не помешает, — Хаджар опустился на землю перед Дереком.

Они стояли в центре равнины, а вокруг, на расстоянии в несколько километров, едва ли не колосились мертвые. За спиной же Хаджара стоял клочок живых в лице адептов Святого Неба и остатков одной из дивизий пятого легиона.

— Как ты… — Дерек огляделся, а затем резко поднял клинки. — Не важно… Я был лучшего мнения о тебе, Дархан. Думаешь, если обзавелся божественными артефактами и накачался алхимией до состояния Повелителя, то сможешь меня одолеть?! Или уверенности придает татуировка нового цвета.

Хаджар поднял правую руку. Раньше Имя на ней было написано алым цветом, но теперь чернила перекрасились в синий и черный, сливаясь и разделяясь одновременно.

— Нет, враг мой, — покачал головой Хаджар. — Просто раньше я сражался, как бы выразиться… в пол силы. В пол чужой силы. Но, благодаря тебе, смог снова стать собой. Вернуть себе свою собственную, — Хаджар поднял меч и посмотрел на его изменившийся цвет и узор. — собственную силу. За это –спасибо, Дерек. Но за все то горе, что ты собирался принести на мою родину — я убью тебя. И убью каждого, кто последует за тобой. И так до тех пор, пока не останется никого, кто не поднимет оружия против Дарнаса.

Глаза Хаджара вспыхнули огнем полным ярости и готовности к битве.

— Самоуверенный ублюдок! — засмеялся Дерек. — Принес Я горе? МОЯ страна подняла оружие против Дарнаса?! Легко винить других в том, что творит твоя собственная родина, да?! Или может это солдаты Ласкана убили мою мать?! И матери тысяч других Ласканских детей?!

— Точно так же, как и Ласканские солдаты убивали матерей, отцов, сынов и дочерей Дарнаса, — ответил Хаджар. — Но не наша страна перешла вашу границу. Не наши воины топтали ваши земли, сжигали деревни и убивали ни в чем не повинных смертных.

— Дарнасский пес! — вокруг Дерека вновь закрутилось торнадо темно-золотой энергии. — Я думал повозиться с тобой немного, но мне хватит одного только Королевства, чтобы уничтожить твою поганую душу!

— О, поверь мне, враг, ты даже не знаешь, насколько она поганая.

— УМРИ!

Истинное Королевство Парного Клинка расправило свои смертельные объятья, распространяясь на площадь в пять сотен метров. Все, кто следил за боем, были готовы увидеть, как в пыль стирается самонадеянный мечник.

Но этого не произошло.

Он, не сдвигаясь с места, лишь вытянул перед собой меч.

Задул северный ветер. Сперва тихо, нежно, затем все яростней и яростней, пока на расстоянии в сорок шагов вокруг Хаджара не закружился вихрь синего ветра, а затем не поднялся ввысь сине-черным драконом, созданным из меча.

— Графство? — засмеялся Дерек. — Ты собираешься сдержать меня графством… постой… это не графство меча… Что это?! Кто ты такой?! Где Дархан?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 934**

Земля задрожала, когда мечник в волшебных одеждах оттолкнулся от неё. Вибрация достигли такой силы, что разрушились еще стоявшие после сражении с мертвецами укрепления.

Пушки покатились на головы легионерам и, если бы не держащие их тросы…

Не оставалось никакого сомнения, что мощь этого рывка была такова, что окажись рядом пятый легион, то, скорее всего, из всей армии уцелели бы лишь те, кто был защищен доспехами Небесного уровня и выше. Все остальные, не будь они Рыцарями Духа, попросту бы сгинули.

Землю рассекла широкая трещина, которая вполне могла бы стать руслом полноводной реки. А сам мечник, оказавшись над Великим Героем Дарнаса, обрушил на него мощный, рубящий удар.

Вновь громыхнуло и на этот раз ни одно укрепление не устояло.

— ЩИТЫ! — взревели офицеры и солдаты вновь выставили Длань Королевы. Только не от прямой угрозы, а чтобы защититься даже не от эха ударов мечника, а от одних лишь его движений.

Ласканец принял рубящий удар простого клинка, лишенного гарды, на перекрестие своих мечей. Он взревел разъяренным животным. Вихри темно-золотой энергии закружили вокруг него. Клинки вспыхнули ореолом кричащих в агонии душ мертвых и умирающий воинов.

Защита вспыхнула ярким светом Божественной техники.

До слуха донеслось:

— Щит Бога Войны!

Но, стоило только черно-синему клинку опуститься на него, как тот, сперва прогнувшись, разлетелся в пыль. А сам Ласканец упал на землю. И вот тогда и пригодилась Длань Королевы. Волна земляной пыли и щебня, бьющего не хуже корабельной дроби, поднялась на уровень самого высокого из зданий Даанатана.

Царапая дно небесных судов, она разошлась по кругу, сметая тех мертвых, что уцелели после первого столкновения. Когда же она столкнулась с Дланью Королева, то смогла протащить ряды легионеров, вспахивая их ногами почву, почти на десять сантиметров.

\* \* \*

— Что это такое?! — Дерек, сплевывая свой странной, золотой кровью, поднялся на ноги.

— Мой учитель назвал это Мечом Синего Ветра. Что-то, что тоже является мечом, но и не принадлежит Духу Меча. И, вроде как, частью Духа Северного Ветра, но, тоже — не целиком, — ответил Хаджар. — Вроде как, именно из-за этого, когда-то давно… ну, вернее, если по меркам настоящего времени… А, проклятье! В общем — именно из-за этого он и взял меня в ученики.

— Ты бредишь, Дархан… Нет, ты не Дархан… Где ДАРХАН?!

Бешенный рев Дерека разошелся куполом золотого света. Тот крошил и сметал каменные зубья внутри кратера. Хаджар же лишь хлестко и резко взмахнул мечом и рассек купол ровно на тот промежуток, который требовался, что тот не задел даже края его одежд.

Не больше и не меньше.

— Я же говорю — я здесь, — и Хаджар вновь сорвался в рывке.

Перехватывая меч обратным хватом, он подлетел к Дереку и, раскручивая корпус, нанес тому быстрый, хлесткий секущий удар по корпусу.

Дерек, пусть и был шокирован происходящим, но оставался обоеруким мечником. Он выставил в защитной стойке правый клинок.

И когда меч Хаджара ударил по его сабле, то позади спины Дерека широкий разрез рассек несколько каменных клинков, каждый из которых был не меньше сорока метров в толщину.

Левый клинок Дерека уже падал на голову Хаджару. Ег собственный меч был полностью заблокирован правой саблей и не было ни единого шанса заблокировать удар.

Ни единого шанса для кого-то, кто не сражался в течении сорока лет против одного из величайших обоеруких мечников. Постигая науку ведения настоящего боя Великих Героев.

Хаджар отпустил меч. Волей он развернул его и, все тем же усилием одного лишь желания, вонзил в землю. Затем, оттолкнувшись сперва от земли, а затем, вскинув ногу, от вершины рукояти Клинка Ветра (так теперь назывался Черный Клинок) ударил плечом в локоть левой руки Дерека.

Продолжая движения, Хаджар коленом врезался ему в грудь, а затем, схватив за все ту же левую руку, в воздухе раскрутил свое тело и выбросил Дерека в небо.

Не останавливайся, отталкиваясь, будто от твердой поверхности, от воздуха, Хаджар взмыл в небо. Он протянул руку к дну кратера и из него, со свистом, вылетел черно-синий меч. Он лег в ладонь владельца и тут же, продолжая движение, взмыл в восходящем, секущем ударе.

Дерек, которого однажды уже одолели похожим способом — чередой обманных маневров, в гробнице мертвого Хозяина Небес, скрестил клинки.

— Свиток бога войны: Армия!

Золотая вспышка, а затем легион охнул, когда в небе появилась целая дивизия. Пять, нет, семь, нет, десять тысяч воинов, каждый из которых держал в руках два длинных сабельных клинка.

— СВИТОК БОГА ВОЙНЫ, — прогремел их слитный хор. — ОСАДА!

И разом подняв мечи к небу, они сформировали исполинский , темно-золотой, созданный ревущим потоком энергии, меч. Тот, пронзая корабли призраки, рассекая облака и, казалось, само небо, вырос до невероятных габаритов, перед которым молот Доры Марнил казался ручным молотком.

— А-А-А-А! — рев от падающего на голову одинокого мечника невероятной мощи техника.

Мощь Великих Героев больше ни у кого не вызывала сомнений. Она была всеобъемлющая и всепоглощающая. И, если бы Ласканский адепт использовал её не в воздухе, а на земле, то вряд ли бы легион, от простого эха техники, спасла Длань Королева.

И, когда все уже второй раз похоронили невероятного мечника Дарнаса, тот вновь всех удивил. Окутанный синим светом, он выставил над собой меч и, когда золотой клинок обрушился ему на голову, то… тот попросту рассек его.

Как иголка, при должной силе, пронзает даже самый большой, широкий и толстый лоскут дубленой кожи, так же и мечник, вытянувшись клинком, пронзил вражескую саблю и расколол её на ворох танцующий в небе темно-золотых осколков.

Десять тысяч копий Дерека Степного замерли в своем неспешном падении на землю

— Четвертый удар, — Хаджар смотрел на своего врага. — Меч.

Простое название, которое заставило людей машинально схватиться за оружие.

Хаджар вытянул перед собой клинок. Буря синего ветра за его спиной расправила пасть дракона, который, пройдя сквозь все его тело, вырос до размеров истинного Хозяина Небес.

Десять тысяч шагов в длину и две тысячи в ширину, целиком и полностью –воплощение всей мощи меча Хаджара, всех мистерий Меча Синего Ветра, которые он постиг за сорок лет. Раскрывая пасть, способную поглотить линкор, он сверкнул среди армии, созданной Дереком.

А затем обрушился на него самого. Вновь, второй раз, два адепта рухнули на землю и на этот раз кратер, который они создали, растянулся в диаметре почти под самую границу Длани Королевы.

Каменные клыки, которые вытянулись к небу, поднимались настоящими скалами, а вихрь синей энергией, закружившись до самого неба, уничтожил десятки кораблей-призраков, превращая их в незримые облака исчезающего зеленого свечения.

— Ох раздери меня демон, — прошептал Карейн и осенил себя священным знаменем. — Что было в той пилюле, которую ты дал командиру?

— Понятия не имею, — ответил Эйнен. — Но я рад, что сделал это.

— Я тоже, — кивнул Карейн.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 935**

Окровавленный, тяжело дышащий, Дерек не собирался сдаваться. Стоя по колено в воде подземного источника, до которого пробился заключительный удар техники Врага — Меч Четырех Ударов, Дерек продолжал битву.

Он, оставляя позади вспышку золотого свечения, рванул к Хаджару. Его клинки осыпались градом ударов. Вихрь стали обрушился на Хаджара, но тот отбивал и отражал каждый из них.

Двигаясь со скоростью, за которой, порой, не успевал уследить сам Дерек, Хаджар отбивал каждый из них. Мечи Дерека лишь порой успевали пройти сквозь защиту Хаджара, но, стоило им коснуться простых, вышитых узором одежд, как они будто наталкивались на прочнейшую сталь.

Тысячи ударов сыпались со всех сторон, но все они, каждый раз, наталкивались на черно синий клинок. Один меч, против двоих, и при этом он выигрывал у них в скорости.

Хаджар разворачивая меч, позволил проскользить по его плоскости клинку Дерека, а затем, слегка доворачивая запястье и делая неуловимое движение телом, отправил саблю Дерека в сторону его же собственного бедра.

Это на мгновение заставило противника отвлечься от его второго меча.

Хадажру и раньше было бы этого достаточно, а сейчас выигранное простым финтом время показалось ему целой вечностью. Скользя по водной поверхности, он, оставляя за собой легкую дымку синего цвета, переместился в бок и, тут же, волей, сделал разрез в пространстве позади Дерека.

Тот, еще не успев разобраться с собственным оружием, окончательно потерял равновесие и завалился за спину, а Хаджар, продолжая скользящее движение, уже оказался за спиной падающего противника.

Разворачивая клинок и собственное тело, Хаджар рубанул мечом по позвоночнику противника. Полоса синего света, внутри которого танцевали драконы, вылетела из жерла кратера и дотянулось до самого неба.

Дерек, отлетев на сотню метров, проскользив по воде, наконец рухнул в неё. Из страшной раны на его спине, полностью обнажившей темный, а не белый, позвоночник и такие же темные мышцы, струилась золотая кровь.

Удар, который должен был убить любое живое существо, пусть и ступени Безымянного…

— Еще не все… — прохрипел Дерек. Вонзив сабли в землю, он тяжело поднимался. — еще не все… Кем бы ты ни был — меня не убить оружием смертных… Я уничтожу тебя, затем Дарнас, а потом найду этого трусливого Дархана и я…

Хаджар смотрел на монстра, стоявшего перед ним. И в его глазах он видел собственное отражение.

Что же, может когда-нибудь найдется тот, другой монстр, то окажется сильнее, чем он и уже сам Хаджар окажется перед лицом неминуемой гибели.

— Я знаю, Дерек, — кивнул он. — Я знаю.

Белая молния ударила с неба в вершину клыка-скалы и из неё вышла чернокожая красавица. В руках она держала лук, сделанный из белый костей. Тетивой ему служила еще кровавая жила, а в качестве стрелы лежала наточенная бедренная кость, окутанная мертвенно-бледным сиянием.

— Что…

Губы Анетт зашевелились, и она произнесла слово. Пропела тетива, сорвалась в полет костяная стрела и, превращаясь в такую же молнию, какие совсем недавно терзали зеленое небо, насквозь пробила грудь Дереку.

Клинки выпали из его рук.

Золотая кровь пузырилась на уголках губ. Тело, потеряв силу и поддержку, упало на колени.

Хаджар уже был рядом.

— Они… они… они…

— Ждут тебя, Дерек, — прошептал Хаджар. — Иди к ним.

— Да… — хрип вырвался из горла умирающего Великого Героя Ласкана. –прости… Дархан…

Он закрыл глаза и на этом история жизненного пути Дерека Степного завершилась. Небо над головами пятого легиона постепенно принимало свой родной, лазурный оттенок. Исчезали корабли призраки, пропадало зеленое свечение облаков. Темная буря, со старцем внутри, рассеивалась легкой дымкой.

Океан мертвых воинов, стоявших на границе Длани Королевы, превратился в утренний туман, который вскоре унес ветер.

Но Хаджар не спешил покидать кратер. Усилием воли он переместил Анетт себе за спину и обхватил клинок обеими руками.

Одно из облаков, что все это время находилось в небе, вдруг взвилось лентой, которая опустилась на дно кратера. Из ней, как недавно из молнии сам Хаджар, вышел Танигед Облачный.

Рыжеволосый, суровый, покрытый шрамами воин. На его руках сияли боевые перчатки. Каждая — артефакт Божественного уровня.

В какой момент легендарные артефакты, каждый из которых невозможно было оценить ни деньгами, ни ресурсами, стали встречаться так же часто, как ямы на дорогах?!

Танигед, молча, не растрачивая на пустые слова, нагнулся и, подняв тело Дерека, взвалил его на плечо.

— Я забираю его, — Ласканец не спрашивал, а констатировал факт. — Глупый мальчишка достоин того, чтобы его похоронили в земле предков.

Хаджар не стал спорить. Он тоже хотел, чтобы Дерек нашел свой покой и мир.

— Почему ты не помог ему?

— Потому что в этом нет чести, — Танигед сплюнул в воду. — война только началась, ученик Оруна. И мы будем биться славно. Реки крови прольются и затопят Ласкан и Дарнас. Но эту кровь прольют живые. Лицом к лицу. Щит к щиту. И, если будет воля богов, может чья-то страна и уцелеет. Но, так и или иначе, мы будем биться с честью и барды будут петь о нас целыми эпохами.

— Тогда — до встречи на войне, Танигед Облачный.

Рыжеволосый воин только хмыкнул.

— Ты стал силен, ученик Оруна — нет спору. Но — не зазнавайся. Ты все еще не в нашей лиге.

Хаджар успел разве что блок поставить, как по небу будто целая гора ударила. Он, успевая переместить Шагом Белой Молнии Анетт, пробил спиной десятки падающих на дно кратера каменных скал, затем пролетел едва ли не километр и рухнул к ногам Доры и Эйнена.

Его одежды на груди были разорваны в клочья, а по коже расплывался черный синяк в форме человеческой ладони. Хадажр, хрипя, не мог отдышаться и постоянно сплевывал кровью.

— Стань сильнее, ученик Оруна! — прозвучал гром, доносящийся из улетавшего облак. — А то мне будет скучно!

И смех, раскатами грома летящий над землями Дарнаса.

\* \* \*

На балконе древнего дворца стоял высокий, грозного вида воин. Кроша ладонями бортик парапета, он смотрел на то, как в далеком регионе исчезает воля старца-Борея.

— МИНИСТР ДЖУ! — взревел этот воин и его голос эхом прокатился на многие километры.

\* \* \*

По дороге шел хромающий мужчина. Он был закутан в прохудившийся, серый плащ. Ноги несли его вперед, а пустые, серые глаза, смотрели в сторону ускользающего, пылающего закатом горизонта.

Он услышал крик, а спустя удар сердца, за поворотом, под холмом, увидел нескольких мужчин, пытающихся сорвать одежду с нескольких женщин.

Странная картина.

Она имела какой-то смысл.

Он не особо понимал какой.

Вдруг он понял, что что-то есть в его руке.

Он опустил взгляд ниже.

Сталь…

Меч…

Да, кажется, это был меч.

Меч…

Он знал, что с ним делать.

Несколько мужчин — не знали. Он убил их быстро. Быстрее, чем того хотел. Он хотел убивать? Нет, не хотел… или хотел. Он не знал. Он знал только то, что в его руке лежал меч.

— Спасибо… — расслышал он.

Юная девушка… почему-то он знал, что она была юной и она была девушкой…

— Н-н-не з-з-а-а-а ч-ч-т-т-о-оо, — с трудом проговорил он. Он помнил слова, но плохо понимал их смысл.

— Как… как тебя зовут?

Зовут…

Имя…

Да-да.

У него было имя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 936**

— Кажется, на этом все, — Чин’Аме, следивший до этого за ходом поединка между бастардом племени Лазурного Облака и рабом бога войны, слегка нервно теребил свисавшую до пояса ленту тюрбана.

Это не могло скрыться от внимания Моргана. Хотя, в данный момент его больше волновала не заинтересованность Мастера-дракона в мальчишке, а сам мальчишка.

Хаджар Дархан — очередная мелкая рыбешка в местном пруду, которая возомнила себя карпом, способным преодолеть законы Неба и Земли и переродиться Хозяином Небес.

Таких, на памяти Моргана, было столько, что не хватило бы волос на головах всех придворных дам, чтобы их сосчитать.

И, каждый раз, Император использовал их в своих целях, а потом выкидывал за ненадобностью в большой мир, где их съедали более крупные рыбы.

Но с Дарханом… видят боги и демоны, с ним что-то было не так. Он обладал не просто невероятной способностью выбираться из всех передряг, куда по собственной глупости попадал, но при этом выходить из них с пользой для себя.

И сам факт того, что Император знал имя и предысторию простого Рыцаря Духа уже впечатлял.

Хотя, разумеется, самую значимую роль в сложившейся ситуации сыграл именно Орун.

— Молодому Хаджару еще есть куда расти, — улыбнулся Чин’Аме.

В этот самый момент рыжеволосый Танигед нанес мощный удар в грудь Дархану. Морган прекрасно понимал, что если бы второй по силе из Великих Героев собирался убить его подданного, то у Дархана не было бы ни шансов.

Морган потер правое плечо. Там, под дорогими одеждами и сложными узорами татуировок, был спрятан шрам — напоминание о временах, когда они с Танигедом сражались друг против друга.

Тогда Рыжеволосый боец еще не был подданным Ласкана, а выступал в роли наемника, который сражался за ту Империю, которая ему больше платила.

В своем ударе, который разорвал божественные доспехи Зова молодого Дархана и, пробив им несколько тяжелых скал, протащил по небу сотню метров, Танигед, как рассудил Морган, не использовал и половины своей силы.

Лишь шесть человек во всех Семи Империях могли сравниться с Оруном по силе. И, что пугало, четыре из них жили именно в Ласкане.

Подобный перевес в качестве, а не количестве, Великих Героев и заставил Дарнас уйти вперед в техническом развития. Ярость Смертного Неба — судно, которое обеспечивало баланс на чаше весов разгорающейся войны.

Вот только Императорами не становятся те, кто не могут просчитать хотя бы на десять шагов вперед. Если Регент-Мать Ласканского императора (у которого еще и волосы на яйцах не отросли) соизволила перейти границу, значит у неё был план.

План, детали которого Морган не знал.

Пока не знал…

Взгляды Танигеда Облачного и Моргана Бесстрашного пересеклись. Старые враги, не раз сходившиеся в смертельных поединках, они коротко кивнули друг другу в знак признания. Затем Танигед, с телом Дерека Степного на плечах, исчез в своей технике Шага Сквозь Облака.

Пожалуй, единственная техника в Семи Империях, которая была равна по скорости Шагу Белой Молнии. Легенды гласили, что их создал один и тот же адепт, достигший Бессмертия.

Кстати о бессмертии, надо будет взять с Ректора Святого Неба определенные клятвы и немедленно записать столь важную информацию исключительно для библиотеки Императорского рода.

Даже намек на обретения бессмертия может перевернуться ход вой…

— Ваше Императорское Величество, — вдруг согнулся Чин’Аме. Взгляд его был направлен далеко на запад. Куда-то за горизонт.

Ректор и Император в который раз переглянулись. Лишь они вдвоем, на весь Дарнас, знали куда именно смотрел Мастер-дракон. Взгляд волшебника был направлен на его родину — в землю сеньора всех Семи Империй.

Страну Драконов.

— Если это как-то связано с задержкой дани, великий Чин’Аме, мы…

— Нет, юный Морган, — глава Павильона Волшебного Рассвета выпрямился. По его лбу стекали капли пота, а из носа струилась волшебная кровь. Даже одной её капли хватило бы, чтобы заставить алхимиков Даанатана, в прямом смысле слова — рвать друг другу глотки. Мерцающая, искрящаяся на подобии жидкого кристалла, кровь дракона считалась невероятно могущественным ингредиентом. — Ты знаешь законы — пока вы с Ласканом в состоянии прямой войны, то Рубиновый Дворец позволяет вам отложить выплату дани до окончания войны.

Император кивнул. Древний закон, которые установили еще несколько эпох назад. Закон, который, наряду со многими, позволял Семи Империям практически не чувствовать на себе присутствие сеньора. Они были настолько независимы, как вообще в этом мире сильных может быть независим тот, кто не является сильнейшим в регионе.

— Нас призывают обратно на родину, — Чин’Аме достал платок, вытер им каплю крови и, аккуратно сложив, протянул Моргану. — Передай это юному Хаджару Дархану. Скажи, что разговор, который мы с ним имели, теперь жизненно важен для него.

— Конечно, великий Чин’Аме, — с легким поклоном, Император принял платок.

Не время и не место показывать, что он в очередной раз поражен тем, что этот адепт уже успел и с Мастером-драконом парой слов перекинуться. Причем так, что между ними явно образовалась какая-то связь.

Перед тем, как превратиться в волну незримого света, Чин’Аме бросил последний взгляд на поле битвы. Вернее то, во что сражение двух адептов превратили некогда красивую равнину, которая успокаивала душу Моргана.

Пройдет еще около года до того, как восстановятся потоки Реки Мира и та смоет с лица земли урон, нанесенный адептами. Равнина обязательно вернет свой прежний облик… пусть и не сразу.

— Бедная девочка… — прошептал Чин’Аме. — встретить истинного спутника жизни и потерять его… я буду ждать песни бардов об этом дне, юный Морган. Передай ей от меня.

Чин’Аме исчез — настолько быстро, таинственно и мистично, что в отличии от техник перемещения Танигеда или Хаджара, Морган не смог не то что почувствовать, но даже интуитивно ощутить момент, когда Мастер-дракон покинул его дворец.

Единственное, что он видел перед собой — лежащую на парапете простую, нефритовую заколку для волос. На ней было начертано несколько символов на драконьем языке.

Языке, который, имея словари и азбуки, не мог выучить ни один смертный и даже Бессмертный. Лишь драконы умели на нем общаться.

— Мой Император, — внезапно поклонился Ректор. — я не ослышался? Он действительно сказал «нас»?

— Да, ты не ослыш… — Морган внезапно осекся. За последний час произошло так много выбивающихся из его поля зрения событий, что он, будто неопытный мальчишка, не смог зацепиться за оговорку Мастера-дракона.

Проклятье…

Проклятье!

Получается, все это время по его земле ходил еще один представитель драконьего племени, а Морган об этом даже не знал. Но… Император Драконов не стал бы призывать в свой дворец всякую мелкую сошку. Чин’Аме занимал в Стране Драконов позицию, сравнимую с той, которую имел стоящий рядом с Морганом — Ректор Святого Неба.

А значит, Император собирал только цвет общества.

Так вот что представитель высокого круга Страны Драконов забыл в Дарнасе?

И, самое главное, почему Морган ничего об этом не знал!

Император коснулся медальона на своей груди и, посылая внутрь искру воли и энергии, буквально прорычал:

— Глава Тайной Канцелярии!

А затем, повернувшись к поле битвы, глазам нашел девушку, о которой говорил Чин’Аме.

Проклятье богов и демонов!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 937**

Анис, прикрыв рот ладонями, смотрела в бессильном порыве как-то помочь, на то как из кричащего в безумной агонии Гэлхада выходят потоки зеленого света. Из прорезей сочленений доспехов, из забрала шлема, из каждой мелкой щели к небу устремлялись потоки отвратной, мертвенной энергии.

Гэлхад при этом кричал так, будто из него вынимали душу.

Анис лишь беззвучно роняла слезы. Не способная никак помочь, она сидела на коленях рядом с возлюбленным.

А затем все прекратилось. Свет исчез и Гэлхад замер. Секунда, две, три –ничего не происходило.

— Анис… — донеслось, внезапно, из недр шлема.

Эхо, которое Анис услышала, на мгновение её удивило и ужаснуло. Звучало так, как если бы в огромный рыцарский доспех убрали кого-то, кому тот был велик втрое или даже вчетверо. Впрочем, уже меньше, чем через удар сердца, волнение сменилось радостью.

Радостью от осознания, что её возлюбленный снова с ней.

Она так хотела увидеть его лицо. Провести пальцами по вьющимся волосами, заглянуть в родные глаза.

— Сейчас, подожди, — сквозь слезы улыбнулась мечница. — я помогу тебе.

Она потянулась пальцами к шлему, но её руку перехватила латная перчатка. С трудом, тяжело, медленно. Буквально за миллиметр до того, как Анис смогла отщелкнуть застежки на кожаных ремнях.

— Нет… не… надо, — очередное эхо от слегка булькающего хрипа. — Не хочу… чтобы ты… видела… таким.

Анис ни раз и не два видела, как умирают от ран бойцы. Она не была опытным военным или лекарем, чтобы по звуку определить характер раны, но то, что она услышала, не оставляло сомнений.

Гэлхад был тяжело ранен. Настолько, что кровь скопилась уже не только в легких, но и в остальных внутренних органах.

— Тебя нужно срочно к Марнилам! Тетя Доры что-нибудь прид…

Анис потянулась помочь Гэлхаду встать, но латная перчатка не отпускала её запястье.

— Не надо… — повторило эхо. — мне… уже… не помочь.

— Что такое ты говоришь! — слезы вновь потекли из глаз Анис. — Конечно помочь! Ты просто бредишь немного, вот и все…

— Посмотри… через… реку.

Анис замотала головой. Настолько яростно, что её собранные в пучок волосы разметались по плечам. Анис заранее знала, что именно она увидит, когда посмотрит на Гэлхада сквозь реку мира, но, все же…

Она лишь приговаривала:

— Все будет хорошо, — и стучали её слезы по забралу латного шлема. –пойдем… поднимайся… все будет хорошо…

— Посмотри! — из последних сил, заходясь в смертном хрипе, закричал Гэлхад… или то, что от него осталось.

Анис посмотрела. Прикрыв глаза, она обратила свой взор к безмятежным потокам Реки Мира. Все сущее было заключено в её холодные объятья. Все, что когда-либо ходило под светом холодных звезд, да и сами они — все зримое и незримое.

Реки Мира была всем и, в то же время, она существовала лишь в той тонкой грани, которая соединяла мифические четыре мира. Кто-то даже говорил, что она и была — их границей.

Реальность исчезла — её заменили нити энергий, сплетавшиеся в формы, которые не мог вообразить себе не один смертный. Ибо представить даже простой камень как невероятно сложную энергию им было не подвластно.

Каждый адепт, при взгляде через Реку Мира, выглядел как сложная система из энергетических каналов — рек и узлов — врат. Но то, что предстало взору Анис, когда ты посмотрела на Гэлхада…

Это было ужасно.

Пугающе настолько, что только лишь чудом мечница сдержалась, чтобы не отшатнуться в ужасе от увиденного. Чтобы Дерек не сделал со своим пленником, он не оставил от него ничего человеческого.

Во всяком случае — живого человеческого.

Боль, которую в данный момент должен был испытывать Гэлхад… Анис не могла себе представить подобные муки.

Латная перчатка, дрожа и шатаясь, поднялась на уровень лица Анис.

— Не… плачь… любовь… моя, — железный палец вытер слезу на щеке девушки. –Я… хочу увидеть… твою улыбку… в последний раз.

Анис улыбнулась. Сквозь слезы. Сквозь душевную боль. Сквозь бессильное отчаянье, которое пожирало её изнутри.

Гэлхад смотрел на неё. На её черные, как ночь, волосы и светящиеся изумрудами глаза. Она была прекрасна. Прекрасна в каждом движении длинных ресниц, в каждом вздохе коралловых губ, в каждом изгибе белоснежной кожи и смешливом подмигивании незаметных веснушек.

Те несколько скоротечных лет, которые он провел, держа её в своих объятьях, были самыми счастливыми в его жизни.

— Мы… победили?

Анис кивнула.

— Ты победил, — прошептала она.

Гэлхад откинулся на спину. Его рука скользнула на живот возлюбленной. Где-то рядом ударила белая молния. Из неё вышли Том, Эйнен с Дорой и Хаджар.

Они было рванули к нему, но тут же застыли. Их взорам предстало то же зрелище, что увидела и Анис.

Гэлхада уже было не спасти. Даже величайшая из магий исцеления не помогла бы сейчас. Просто потому, что она была направлена на сохранение жизни. И не возможно её сохранить там, где уже властвовала Смерть.

На земле лежал не живой Гэлхад, а мертвый. И, лишь по какой-то мистической, таинственной причине, он все еще не покидал пределов мира живых.

— Друзья… мои, — прошептал он, глядя на лица четырех адептов. — Для меня… было… честью… биться с вами.

Они подошли к нему. Встали рядом и, обнажив оружие, вонзили его в землю. Высшее проявление уважение перед адептом. Высшая почесть, которую можно заслужить в этом мире…

Теперь Гэлхад это понял.

Понял, что счастье было так близко.

Что счастье — было.

И оно было вовсе не в пути развития, вовсе не в силе…

Он посмотрел на возлюбленную, на друзей, которые когда-то были его врагами.

Вот оно — счастье.

— Назови его… назови моего сына… — хрипел он, чувствуя, как длань праотцов уже простирается над ним. — Асмерхэд.

— Асмерхад, — улыбнулась Анис. — Безмятежная вершина.

— Я… буду…ждать тебя. Но… молю… не торопись… ко мне.

Она еще сжимала латную перчатку, когда-то, что заменяло Гэлхаду жизнь, покинуло его тело. Стеклянные глаза смотрели на плывущие по небу безмятежные облака…

Под ними кружили вороны.

В недоумении они смотрели на поле битвы, после которой осталось всего одно тело — все остальные мертвые исчезли прахом, когда погиб Эйнен.

Десятки тысяч убитых легионеров и ни одного тела, чтобы опустить знамена перед жаром погребальных костров. Не над кем спеть тризны.

Лишь груды порванных и истерзанных доспехов.

Воинов прошлого и воинов настоящего.

\* \* \*

Костер, к ночи, все же, сложили. Огромную башню из дерева построили за единственной оборонительной заставой, которая уцелела в битве. Но на нем не было тел. Только доспехи и клинки. Их плавили, отдавая дань памяти тем, кто ушел в битве.

А на вершине костра лежал могучий рыцарь, сжимавший лежавшую на груди секиру.

В руках Анис все еще пылал факел, которым она подожгла хворост под башней. На её щеках так и не высохли сползающие к подбородку слезы.

Левой рукой она держалась за низ живота.

Хаджар смотрел на неё и понимал, что лишь великая сила останавливала её от того, чтобы рухнуть под тяжестью душевных ран. Та сила, которую женщина приобретает, когда становиться матерью…

Рядом с Хаджаром, за столом тризны, который легионерам заменяли сложенные на земле бревна с простой брагой и хлебом, сидели Карейн Тарез, молча пьющий за здравие вояк, Дора Марнил, Эйнен Островитянин, Анетт из племени Шук’Арка и, даже, Том Динос.

Все они прошли эту битву, прошли предшествующие ей путешествия, и теперь провожали в последний путь того, кто уже не мог с ними сидеть…

В ожидании войны, в томительном её призвании, в тоске по лязгу оружия о доспехи и бою военных барабанов, Хаджар совсем забыл, как сильно, как до глубины души и пылающей в ней ярости, он ненавидит войну.

Он ждал её, пожалуй, лишь чтобы возненавидеть еще больше.

— Хаджар Дархан, — позади, из сумрака и тени, вышла Рекка Геран. –Император хочет с тобой говорить. Немедленно.

Хаджар молча достал из пространственного кольца свой старый, побитый Ронг’Жа. Затертый, помятый, но не забытый.

— Он подождет, — ответил Хаджар и, не обращая внимания на глубинный шок Рекки, тронул струны.

Даже если бы Яшмовый Император или Князь Демонов позвали бы его на аудиенцию, то даже им пришлось бы ждать до тех, пока Хаджар не споет.

Не споет песню тризны по ушедшем соратнику… ушедшему другу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 938**

В огромном зале, в котором могло бы поместиться до двух тысяч пар гостей, сейчас находилось всего несколько человек. Над их головами возвышались стены, которые смыкались сверкающим сводом на высоте большей, чем смог бы сильнейший смертный дотянуться выстрелом стрелы из самого крепкого лука.

Чин’Аме не переставал восхищаться этим сводом. Даже прими он истинный облик Хозяина Небес, то смог бы чувствовать себя так же комфортно, как в родной пещере.

Но, больше чем размахом сооружения, созданного при правлении племени Громового Облака, глава павильона Волшебного Рассвета восхищался его красотой.

Как любой дракон, он ценил красоту. Красоту во всем — как в телах, так в мыслях и чаиньях, так и в простых, физических вещах. И, Чин’Аме мог поклясться Высоким Небом и духом Предка, что во всем Регионе Белого Дракона, нельзя было найти сооружения прекраснее, чем свод императорского дворца в стране драконов.

В тронном зале не было ни единого окна. Стены, глухие, монолитные, толщиной в несколько метров, сложенные из крепчайших пород благородного камня, украшенные резьбой, гобеленами и картинами, не имели ни единого витража, ни одной бойницы.

И, все же, в зале было светло днем и темно ночью.

Мастера прошлого, по легендам и слухам — подгорные гномы, которых древний Император нанял для строительства этого великолепия, создали невозможное.

Потолок, полностью сложенный из рубинов высшей пробы и покрытый всевозможными волшебными рунами и знаками, мог принимать самые разнообразные состояния.

Он мог стать таким плотным, что даже удар Чин’Аме, пребывавшего в своей истинной форме, не смог бы его оцарапать. А мог стать прозрачным и почти незримым — пропускающим свет солнца или луны. Но при этом — он всегда оставался там. Этот рубиновый свод.

И те сцены прошлого, что были выложены на нем из все тех же рубинов, поражали своей масштабностью и детализированностью. Чин’Аме даже сейчас, спустя эпохи, не мог перестать наслаждаться тем, что он мог различить мельчайший узор на гербе племени Грозового Облака — и все это создано из одних лишь рубинов.

Казалось бы — простых, не волшебных, лишенных энергии, камней из края смертных.

— Глава павильона Волшебного Рассвета, — прозвучал глубокий, сильный голос. — Твое слово.

Сделав шаг назад, дракон наклонился и сложил руки перед собой. Он склонил голову, коснулся рогами локтей и опустился на колени. Трижды поклонившись сперва Императору, а затем, как того требовал этикет, гербу племени Императора, Чин’Аме выпрямился.

На троне, выплавленном из сплава всех драгоценных металлов, которые только есть в Регионе Белого Дракона, сидел мужчина. Ростом ровно два метра, широкий в плечах, с мощным, волевым подбородком и широкими скулами. Его густые, черные, кустистые брови были нахмурены. Чистые глаза, пропитанные властью и первобытный мощью, сквозили острым интеллектом.

Одетый в черно-золотые, просторные одежды из драгоценнейшей из тканей, с короной о семи зубцах он не сводил взгляда со своих подданных.

Его трон стоял на пьедестале, к которому вело четырнадцать ступеней. И на каждой, прямо в камень, были воткнутый мечи, копья, молоты, секиры, топоры, кинжалы и прочие разновидности оружия.

Этим Император Драконов подчеркивал, что ему не нужна стража или телохранители. Он не боялся никого и ничего.

Его ладонь лежала на рукояти гигантского боевого топора, который был приставлен к подлокотнику трону.

— Мой Император, — Чин’Аме больше не кланялся.

Он не прятал взгляда. Как и Император на троне — он не чувствовал страха. Давно уже прошло то время, когда он боялся правителя. Теперь же его руки сжимали волшебный посох, в его разуме хранились знания столь удивительных и тонких мистерий, что их невозможно было описать словом и передать своим ученикам.

Чин’Аме был волшебником. Тем, чей взор пронзает Реку Мира, а воля меняет её ток. Ему были ведомы тайны пяти сот сорока шести Слов. И ни один из магов-драконов из прошлого, кроме, разве что, покойного мудреца Ху’Чина –Синего Пламени, не смог бы потягаться с ним в искусстве магии.

Прошли те эпохи, когда он, слабый и хилый, боялся идущий по пути Оружия. Их королевств и техник.

— Объясни мне, волшебник, как так получилось, что в Дарнасе, куда ты отправился за новым слугой для своего павильона, ты не заметил безродного дракона.

— Потому что я не видел там ни одного другого соплеменника, кроме министра Джу, — Чин’Аме кивнул на стоящего рядом министра.

Тот, как и всегда, выглядел чванливо и надменно. Его наряд лишь немногим уступал тому, в котором сидел и сам Император. А уж про сокровищницу Джу, который тот, как ходили слухи, нажил не самым честным путем, Чин’Аме даже не думать не хотелось.

Получи его павильон хоть десятую долю богатств Министра и они смогли бы привести магию в Стране Драконов к настоящему, а не метафорическому, рассвету.

— Ты лжешь, Чин’Аме, — прошипел Джу. Его глаза сверкнули янтарем и звериной яростью. — Я знаю, что ты лжешь!

— Откуда, министр, — изогнул бровь Чин’Аме. — Неужели есть что-то такое, о чем вы, по ошибке, разумеется, не поведали этому совету, — Чин’Аме обвел рукой стоявших позади министров и глав павильонов. — и самому Императору, да простирается в вечность вокруг него Высокое Небо.

— Ты обвиняешь меня в измене, безродный?!

Теперь уже глаза волшебника вспыхнули яростью, а энергии и мистерии вокруг него задышали магией.

— Слова обладают великой силой, министр, — дыхание Чин’Аме заставляло других глав павильонов тянуться ладонями к оружию, а кто-то был готов в любой момент принять истинную форму. Что для существ их уровня было сродни унижению, но жизнь была дороже. — Следите за ними внимательно, если не хотите узнать это на себе.

— Ты угрожаешь мне, плебей?!

— ХВАТИТ! — рев Императора заставил всех, кто стоял в зале, пасть ниц.

И не потому, что таков был закон, просто никто не смог устоять на ногах. Мощь Император Драконов находилась на том уровне, что даже Чин’Аме не мог её осознать. Он был уверен в своей способности сбежать от Императора, но победить его в честной схватке…

Во всем Регионе Белого Дракона не найдется ни одного живого существа, человека, орка или эльфа, который был бы способен на это.

Пока не найдется…

— Слушайте мое слово, министр Джу и Чин’Аме. Отправляйтесь обратно в Дарнас. Найдите мне этого безродного и приведите сюда. В целости и сохранности, — тут уста Императора исказила улыбка. Плотоядная. Хищная. Дикая. Демонстрирующая ряды жутких, даже для Чин’Аме, клыков. — ЕГО — в целости и сохранности. Что до Дарнаса… за укрывание беглого дракона им придется ответить! Но об этом позже. Сейчас — можете быть свободны.

\* \* \*

— Проходи, он ждет тебя.

Полог шатра отодвинулся и хромая фигура в пыльной, покрытым грязью, рваном плаще вошла внутрь.

Она тут же ударила себя кулаками в грудь, а затем опустилась на колени.

— Первый Вождь!

Секундная тишина.

— Поднимись, Степной Клык, последний из племени Степного Волка. Скажи мне — что тебя привело сюда?

Степной Клык посмотрел на огромного, краснокожего орка, сидящего перед ним. Тот ласкал пальцами пламя костра, которое отразилось на изуродованном лице Степного Клыка.

— Я пришел просить твоих охотников, Первый Вождь, — прорычал он. — чтобы те отправились со мной через Большой Воду и Дикие Скалы, в земли родины Степного Волка и отомстили за падших собратьев.

— Ты зовешь меня на войну с империей людей, собрат?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 939**

Даанатан встретил едущих на конях, любезно предоставленных пятым легионом, трех адептов пустынным безмолвием полуночи. Часа, когда, по старым легендам, ворожат ведьмы, стараясь украсть души и новорожденных и первенцев.

Ведьмин час, так его называли смертные.

Но одно дело простые смертные и совсем другое — столица Дарнаса, город тысячи огней и бесчисленного множества жителей. Огромная махина, возвышавшаяся посреди бескрайней махины.

Её стены, поднимаясь высоко к небу, могли служить настоящими проспектами –на их парапетах спокойно разъехалось бы три кареты или четыре повозки.

В центре поднимался тонким шпилем обычно ульем шипящий небесный порт, на разных уровнях которого были пришвартованы сотни и тысячи судов.

По улицам сновали люди по своим дневным делам, а ночью выходили гулять, веселиться, продолжать свой вечный праздник вереницы веков жизни адепта.

Столица империи всегда дышала жизнью… всегда, но не теперь.

Пустые улицы, закрытые ставни на окнах домов, широкие проспекты, по которым редко когда проезжал кто-то, кроме военного патруля. Иногда стучали железные каблуки стальных сапог, которыми звенели гвардейцы, отправленные в очередной патруль.

— Комендантский час, — пояснила Рекка для Эйнена и Хаджара, едущих следов за ней. — К десяти часам вечера, любой, кто окажется на улице, будет подвергнут тщательному обыску и проверке.

Хаджар посмотрел в сторону Запретного Города. Из-за того, что дворец Императора находился в низине и был окружен не только высоким стенами и непроницаемым, волшебным куполом, то увидеть что там сейчас происходило не было ни единой возможности.

Зато взоры открывался вид на административный центр — самая богатая улица, где стояли дома-дворцы богатых дворян и аристократов.

Там же находилось и ателье, в котором Хаджар приобрел себе одежду для злосчастного приема во дворце. Ателье мисс Брами, находящееся едва ли не в центре Восьмого Проспекта — клочка земли, где чтобы построить дом, нужно было иметь имперских монет по весу двадцати таких коней, на котором ехал Хаджар.

— Разумеется, он касается не всех районов, — ответила на молчаливый вопрос Рекка и, тут же, махнула головой в сторону двух аристократических кварталов на севере города. Почти соседствующие — квартал, больше напоминающий парк, принадлежащий эльфов дома Зеленого Молота и, за высокими стенами, спрятавшиеся от внешнего мира, лучшие мечники страны –Хищные Клинки.

В них, как и в кварталах еще пяти аристократических родов, было, как всегда, оживленно и ярко. На фоне количества огней, там горящих, остальная часть столицы выглядела, даже, несколько убого.

— Они обеспечивают свою защиту самостоятельно, — продолжала Рекка. — а нам, с вами, требуется поторопиться. Вернее — тебе, Хаджар. Эйнена и меня Император на разговор не приглашал.

— Если ему так требуется, чтобы я поторопился, то могу хоть сейчас оказаться в его дворце.

Рекка, не останавливая коня, обернулась. Её серые волосы, собранные в тугой пучок, слегка блестели. Какой бы силы ни был адепт, он в первую очередь оставался мужчиной или женщиной.

Видимо Геран, только оказавшись в палатах Запретного Города, отведенных для корпуса Стражей, тут же привела в порядок свою внешность. Румяны, тонкая подводка на губах, тушь на ресницах, какая-то мазь для волос и новые, просторные одежды.

В большинстве случае, женщина — всегда женщина. А мужчина — всегда мужчина. И об этом не стоило забывать.

— Ты стал сильнее, Хаджар, намного сильнее. Клянусь богами и демонами, я не понимаю ни насколько ты теперь сильнее, ни как смог этого достичь за такой короткий срок. Но не путай себя со своим учителем, да примут его праотцы. Даже Великий Мечник Орун лишь с небывалым трудом мог пробить Шагом Белой Молнии защитный купол Запретного Города.

Рекка, пренебрежительно фыркнув, отвернулась, а Хаджар посмотрел на кружащий над Запретным Городом волшебный иероглиф. В отличии от остальных подобных магических символов, он состоял вовсе не из плотной энергии, а из самого настоящего камня.

Теперь, став Повелителем, Хаджар не просто лучше ощущал окружающий мир, а, в прямом смысле — иначе. Он изменился куда больше, чем могла предположить Рекка.

И этих изменений было достаточно, чтобы он понимал, что, при желании и десятке секунд времени, его Шаг Белой Молнии, в подметки не годящийся тому, которым обладал Орун, все же, смог бы пробить брешь, через которую Хаджар бы просочился.

Но, даже до сорока лет проведенных на Горе Стихий, Хаджар бы не стал кичиться своей силой или пытаться что-то кому-то доказать. Сейчас же — тем более.

— Тебе не кажется, варвар, — на очередном диалекте островов, прошептал Эйнен. — Что ты задолжал мне историю. И, к тому же, я хочу знать, какой эффект оказала Пилюля Ста Голосов.

Хаджар недоуменно изогнул бровь.

— Я не собираюсь её воссоздавать, варвар, — островитянин, как и всегда, выражался в своей привычной манере.

Так что понять, какую эмоцию он выражает на самом деле можно было лишь очень хорошо его зная. Хаджар знал своего названнного брата просто отлично.

\* \* \*

Знание о том, как исполнить последний удар техники «Меча Четырех Ударов» пришло к Хаджару само. Без диалога или обучения у Черного Генерала.

Оно просто возникло в его сознании, наполнило руки, вновь изменило энергетические каналы, сделав их даже крепче того, чем они уже являлись.

Сперва Хаджар полагал, что именно первый удар — Летящий Клинок высвобождал убийственную массу энергии и мистерий, чтобы ударить по максимальному количеству врагов, но уже вскоре осознал, что прмиенял её неправильно.

Летящий Клинок должен был действительно нанести максимально возможный урон, но только по одной цели. Закончить поединок монструозным, в прямом смысле — варварским ударом, уничтожающим броню, тело и, если противник будет слаб, то еще и его душу.

А вот последний удар, с простым, но таким всеобъемлющим названием «Меч», как раз и был создан для того, чтобы уничтожить все, до чего только сможет дотянуться ударом мечник.

И когда Хаджар высвободил эту мощь, нанес удар по сияющей над осколком тьмы печати Духа Меча, то поразил одновременно не одну, не две метки нейросети, а все оставшиеся. Всего одним, чудовищным по своей сложности и мощи ударом, он уничтожил метку Духа Меча.

И, падая на равнину мира собственной души, последнее, о чем подумал Хаджар, было ли это прощальным подарком Врага или чем-то иным.

Затем был удар.

Но не тот, который человек испытывает плашмя падая на твердую и холодную землю, а скорее, который получает нерадивый ребенок от строго отца.

Подзатыльник, который заставил Хаджара согнуться в три погибели и едва не выронить свой меч.

— Что за…

Он выпрямился и пригляделся. Очертания реальности проступали сквозь сумрак круговерти скачущих в сознании мыслей. И очертания эти принадлежали высокому, полураздетому мужчине, чей торс был покрыт шрамами и именной татуировкой. На шее висело ожерелье из клыков.

— Учитель Орун? — неверующе прошептал Хаджар. — Но вы не мой родственник… вас не должно быть в доме моих праотцов.

— Если ты будешь настолько глуп, ученик, то скоро действительно туда отправишься, — засмеялся своим звериным смехом Великий Мечник. — А пока лучше скажи мне — где мы.

Хаджар огляделся.

И то, что он увидел, поражало его даже больше, чем облик стоящего рядом Оруна.

Они находились на широком горном плато, вниз уходила каменная тропа, выложенная явно не руками природы. Джунгли простирались у подножия, а сверху висела шапка морозного снега.

Хаджар же с Оруном находились посередине.

Не там и не тут, если так можно было выразиться.

— Гора Стихий… но как это возможно?

— Значит, гора… — протянул Орун. — ладно, сойдет. Сам я вижу тренировочный плац, на котором занимался в детстве. Но, думаю, это не так уж важно.

Хаджар попытался осознал сказанное ему учителем, но единственное, к чему привели попытки — лишь головная боль.

— Сойдет для чего, учитель?

— Разумеется, для наше последней тренировки, ученик. И, не будем медлить, у нас не так много времени — всего сорок лет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 940**

Первые пять лет были самыми тяжелыми. И нет, Орун не бил его палками, не заставлял сражаться с монстрами, не морил голодом, не показывал никаких приемов или финтов, он просто заставлял Хаджара чувствовать самого себя.

Они сидели, спина к спине, в позе лотоса и, погрузившись в поверхностную медитацию, проводили так час за часом, день за днем, месяцами, годами. Без всякого перерыва.

— Чувство единства придет само, ученик, — говорил Орун. Их разум, пребывавший, видимо, на грани миров и свободный от оков телесной оболочки, был достаточно гибок, чтобы одновременно медитировать и вести диалог.

— Единства с чем?

— С тем, что у тебя отобрали, щенок.

Хаджар, вопреки обидному прозвищу, встретил оскорблением с легкой полуулыбкой. Если что-то и не менялось в Оруне даже после его смерти, так это манера общаться и то, с какой скоростью Великий Мечник выходил из состояния покоя.

— Со второй половиной твоей души.

Хаджар вздрогнул.

Вернее, ему показалось, что он вздрогнул или, может, он вздрогнул в своей фантазии. Ведь на самом деле он не сидел в медитации на Горе Стихий. И Оруна, на самом деле, не было рядом.

Это была лишь мистическая иллюзия.

Великий Мечник был прахом развеян над родными просторами, а Хаджар в данный момент пребывал в подвальной лаборатории Наставника Макина.

И, если не в подобной ситуации, если не с верными учителем, отдавшим за тебя жизнь, то когда еще исповедаться воину?

— Я сам её у себя отнял, учитель… по собственной глупости и трусости, я отнял у себя половину души и…

Хаджара перебил громогласный смех Оруна. Запрокинув голову, но не нарушая медитации, он смеялся от души и во всю полноту легких.

Гоготал так, что будь это реальностью, находись они на Горе Ненастий, та бы явно треснула по швам.

— Твои самонадеянность и самоуверенность, щенок, превосходят даже мои! –отсмеявшись, Орун добавил. — Жаль, что это пока единственное, в чем ты меня превзошел.

— Что вы хотите этим сказать, учитель?

— То, что как ты себе представляешь, чтобы смертный младенец, которым ты был рожден, разорвал свою душу? Да ты даже не мог ощутить энергии в этом мире, увидеть Реку Мира, осознать хоть какие-то мистерии. И не духа, а таинства Жизни и Смерти. При этом я не уверен, что даже тот, кто осознал Истинное Королевство Жизни или Смерти, смог бы разорвать свою душу на две части и при этом выжить.

Сказать, что Хаджар находился в шоке — не сказать ничего.

— Королевство Жизни и Смерти? Такие бывают?

Орун выругался. Как всегда грязно, дерзко и так, что Хаджар мгновенно записал ругательств в соответствующую библиотеку базы данных нейросети.

— Ты ведь не потратил ни единого Очка Славы школы Святого Неба на то, чтобы посетить лекции, беседы и учения Наставников и Мастеров, верно?

— Верно, — Хаджар действительно ни разу не посетил ни одного класса. –находились дела поважнее, учитель. К примеру — выжить и…

— И накупить себе техник, чтобы посильнее мечом кого-нибудь долбануть, –перебил Орун. — Рвение похвальное и достойное для деревенщины, щенок, но тот, кто намерен взобраться на вершину Пути Развития, должен понимать куда он вообще идет. А для этого нужны знания. Знания не только том, как правильно меч в руках держать, но еще хорошо бы — для чего его держать. И чтобы узнать это, надо понимать немногое, но обо всем.

Уж от кого, но от Великого Мечника Оруна, ведущего почти животный образ жизни, Хаджар не ожидал подобных слов. Вот только стоило вспомнить, что он, будучи «лишь» Повелителем, вселял истинный ужас в сердца Безымянных адептов и все становилось на свои места.

— Прошу, научите меня.

— Разумеется я тебя научу, щенок, — засмеялся Орун. — но слушай внимательно. Я не силен в объяснениях и потому скажу лишь раз. Что поймешь, то и поймешь.

И Хаджар обратился в слух.

— Оглянись, щенок, тебя в этом мире окружает зримое и незримое. Меч, который ты держишь в руках — смертный видит лишь полоску стали, практикующий — сталь и вспышки энергии, адепт — сталь и текущий сквозь неё поток энергии и мистерий. Он видит тайну и секрет, которые стремится разгадать. Он видит зримое и ощущает незримое и благодаря этому, через незримое, продвигается по пути владения зримым.

Несмотря на то, что Орун сказал, что не силен в объяснениях, Хаджар прекрасно понял, о чем тот говорит. Если дать меч в руки двух, физически идентичных людей, обладающих нужной подготовкой тела, но у одного будет опыт в обращении мечом, а у другого нет… Даже гадать не надо, кто сможет им одолеть врага, а кто, разве что, порезать самого себя.

— Зримое и незримое, Хаджар, оно всегда вокруг нас. Оно пронзает нас. Оно окутывает нас. Делает нас теми, кто мы есть. Это наше прошлое, настоящее и будущее. Это Река Мира и все таинства в ней. Это наши души, наши чувства, наши мечты, страхи. Это жар от огня. Холод ветра. Ласки морского прибоя.

Хаджар погружался в слова Оруна и, вместе с этим, погружался и внутрь самого себя. Его дыхание выравнивалось. Медитация становилось глубже, а мир вокруг — тоньше, но в то же время, ярче.

— Ты можешь познать зримое, лишь через незримое. Ты можешь быть величайшим кузнецом мечей, но не знать, как им сражаться. Но даже чтобы стать кузнецом, тебе нужно чувствовать пламя горна, молот в твоих руках, видеть кипящую сталь и не бояться её гнева. Незримое, щенок, вот что делает нас Мастерами, что дает возможность Владеющему Мечом взмахом ладони возрождать в реальности удар меча на расстоянии — то, о чем смертные лишь слагают легенды, для нас — реальность, ибо мы познали незримое.

Видения кружили перед внутренним взором Хаджара.

— Но незримое простирается куда дальше, щенок, чем-то, что мы можем потрогать. Ты можешь положить себе в постель тысячи женщин. И все они будут разные. Их груди, их кожа, волосы , глаза, даже то, что у них между ног. Узкая, широкая, глубокая, маленькая, мягкая, чуть тверже. Но, только когда ты найдешь ту, что подарит тебе часть незримого, которая ответит на твое тело своей душой, лишь тогда ты поймешь, что все, кто были прежде — одинаковые. Плоть –всегда лишь плоть.

Хаджар почему-то почувствовал запах цветов и земли. Черные волосы проскользили у него перед лицом. Но чьи это были волосы?

Кто его звал?

— Можем ли мы на самом деле увидеть огонь, щенок? А ветер? А гром или молнию? Может ли мы увидеть момент, когда приходит время листу сорваться с ветки и улететь в долгожданное путешествие. Можем ли мы запечатлеть мгновение, когда пылкий юноша влюбляется в девушку. Можем ли рассмотреть секунду, когда родитель проникается величайшим и крепчайшим чувством –любовью к своему дитя?

Хаджар услышал голос. Он что-то говорил ему.

— То что зримо, Хаджар, не имеет никакого значения. Оно скоротечно и непостоянно. Лишь незримое истинно и вечно. Лишь оно дает нам подлинную силу. Нашу силу. Ты был силен для своих лет и своего уровня развития, щенок. Нет нужды этого отрицать. Но сколько раз сущности, сильнее тебя, отбирали твою силу?

Хаджар вспомнил все те испытания, когда он был лишен не только энергии, но и мистерий. Сосчитать их было можно, но не нужно. Слишком много, через чур часто.

— Но каждый раз, когда тебя лишали заемной, чужой силы, ты оставался со своей собственной.

Хаджар вспомнил шепот ветра и то, что он всегда знал как именно держать меч, как им ударить, как увернуться, как атаковать. Это было то, что он получил собственными потом и кровью. Его опытом. Тем, что у него было не отнять.

— Постигая мистерии, постигая то, что мы называем Королевствами, мы лишь сбиваемся с нашего пути, щенок. Мы ныряем в Реку Мира и находим то, что уже было создано до нас. Мы находим Духов, что создали те, кто пошел Путем Развития раньше нас. Мы берем их силу и пытаемся сделать её нашей. Но, сколько бы ты не шел по этому пути, никогда не догонишь того, кто пошел первым.

Хаджар вспомнил бесчисленное множество звезд-духов, покоящихся в Реке Мира.

— Но там, среди ложной силы, среди искусственного могущества, есть истинные знания.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 941**

Орун лишь слегка печально хмыкнул.

— Я так и не нашел свое, щенок. Почти за тридцать веков, я так и не нашел своего собственного знания. Я постиг Истинное Королевство Парного Клинка, Истинное Королевство Падающего Листа, Истинное Королевство Ветра, Истинное Королевства Клыка Горного Медведя, Истинное Королевство Сабли, Истинное Королевство Молнии, а затем смог объединить некоторые из них воедино. Я постиг Истинное Королевство Клинка Парной Молнии и Истинное Королевства Меча Падающего Листа и был близок к созданию Истинного Королевства Меча Листа на Ветру, но…

Хаджар, слушая слова Оруна, не мог поверить своим ушам. Орун постиг шесть Истинных Королевства! Шесть! И создал, затем, два объединенных королевства и даже начал постигать третье.

Его уровень невозможно было измерить простой энергией и разделить на ступени Повелителя или Безымянного. Может его Ядро не было так же велико и крепко, как у Безымянных, но мистерии которыми он владел.

Проклятье.

Проклятье!

И еще тысячу раз проклятье!

Да ни один из воинов Семи Империй не смог бы с ним сравниться. Ни Морган, ни Алый Мечник из Ласкана, никто из них ему бы и в подметки не годился.

Да что там — Хаджар не сомневался, что пожелай и Орун бы на равных сразился с Чин’Аме — Мастером-драконом.

— … но все это было лишь ширмой, щенок, — продолжил Орун. — очень тяжелой и плотной ширмой, которая не давала мне осознать истину. Истину, которую ищет каждый. Смертные называют это смыслом жизни, адепты — тем, что заполнит в них пустоту.

Хаджар понял, что в очередной раз коснулся чего-то невероятно таинственного и мистичного. Но если прежде эти касания были бесформенные и далекие, то сейчас он чувствовать, что стоял практически вплотную.

— Но какое это отношения имеет к моей душе и ко мне?

— Прямое, Хаджар. Когда я впервые увидел тебя сражающимся на Арене против Тома Диноса, я почувствовал, что под меткой Духа Меча скрыто нечто иное. Скрыто истинное. Я увидел ветер в твоих движениях, почувствовал, как твой меч им пропитан, как он рвется к нему. Этого я не смог достичь даже когда сражался мечом при помощи Истинного Королевства Ветра. А потом я увидел шрам на твоей душе. Возможно, во всем Дарнасе, кроме меня и старика Хашима, главы секты Лунного Света никто больше этого и не смог бы.

Хаджар вспомнил совет, собранный Императором Морганом. Собрав туда всех, кто владел Королевством, он пригласил и лидера секты Лунного Света.

Тот не показался Хаджару настолько сильным, впрочем и сам Орун, пусть и демонстрировал могущества, но не показывал и десятой части того, чем владел на самом деле.

— То, что я хочу сказать, Хаджар, это что знания, которые я получил о незримом и Королевствах за тридцать веков, постараюсь передать тебе за сорок лет, но… Твою душу, щенок, разорвал не ты сам. Истинным Королевством Жизни не обладает даже сестра Короля Эльфов. Истинное Королевство Смерти забыто с тех пор, как запрещена Некромантия. Так что…

— Так что кто-то достаточно могущественный, чтобы разорвать мне душу, это и сделал, — прошептал Хаджар.

— И не просто могущественный, щенок. А невероятно, невообразимо могущественный. Разбирающийся в столь тонких и глубоких мистериях, что никому из ныне живущих в Семи Империях не понять и их мелкой крупицы. Но меня напрягает нечто совсем иное.

— Что же?

— То, что кто бы это ни сделал, он хотел сделать тебя сильнее, Хаджар. Выжив с половиной души, ты был лишен видения внешней энергии, практически полностью отрезан от незримого. Но, даже так, пусть и на костылях метки Духа Меча, ты постиг Королевство Меча. И, пока ты сражался здесь, твоя вторая половина впитывала незримое, как губка. И теперь, когда вы соединены, я предчувствую, что ты сможешь слить в себе зримое и незримое. То, что мы называем внутренней или внешней энергии. Я верю, Хаджар, что ты сможешь лишь благодаря этому слиянию стать Повелителем, что и означает слияние двух энергий. А затем постичь и истинное знание. То, что делает тебя тобой. И все это, что у простого адепта, как я, заняло бы даже больше тридцати веков, у тебя — меньше одного века. И это благодаря тому, кто разорвал твою душу. И, чего бы он не желал, одно ясно точно — он хочет чтобы ты стал сильнее. И как можно быстрее.

Хаджара прошибло холодным потом. Он сидел в глубокой медитации и видел, как жизнь в мире Земли проносится перед его внутренним взором.

Но, если верить словам всех, кто рассказывал ему о душе, то получалось, что с возвращением второй половины, он должен был вернуть и полные воспоминания о жизни на Земле.

Но этого так и не произошло. Он все так же помнил все, что с ним произошло. Со все теми же эмоциями. Теми же впечатлениями. Лишь четче стала ненависть, которую он питал ко всем людям; одиночество, к которому он привык и даже полюбил; ярость от того, когда кто-то пытался посягнуть, но его право на жизнь.

Четче, но ничего более существенного.

И тут он вспомнил скрип колес машины, в последней момент отвернувшей от его кресла каталки. Вспомнил как на него падала стойка в больнице, но, будто на что-то натолкнувшись, отлетела в сторону. Вспомнил, как прогнившая проводка в детском доме заискрила в его каморка, а затем резко погасла.

И еще десятки таких случаев.

Именно это и породило его ярость.

Ему казалось, что сам мир неустанно пытается стереть его из реальности, а он ему противостоит. Но сейчас Хаджар, внезапно, понял, что это не он ему противостоял.

Все те годы, что он провел на Земле, кто-то стоял за его плечом. Кто-то его оберегал. Вел по пути, который закончился на столе нейрохирургов.

Елена…

Она была пешкой? Случайностью? Или тем, что должно было толкнуть Хаджара-Борея под нож врачей?

— Учитель.

— Да, щенок?

— Я должен стать сильнее, — Хаджар сжал кулаки. — Должен стать намного сильнее.

Орун какое-то время молчал.

\* \* \*

Спустя десять лет тренировок и медитаций, Хаджар, наконец, смог соединить в себе внутреннюю энергию, с которой он прожил все эти годы, с энергией внешней, которой была пропитана вторая половина его души.

Так он переродился Повелителем. Его физическое и энергетические тела стали крепче и мощнее, а его разум — острее и быстрее. Он смог увидеть то, чего раньше не видел. Взор — прием Оруна, открыл ему потоки энергии в реальном мире. Натолько тонкие, что раньше он никак не мог их увидеть.

Теперь Хаджар знал, что мог, при достаточном умении, отсечь высвобожденную технику от адепта, её использовавшего, ибо их соединяла связь.

\* \* \*

Следующие двадцать лет очередных медитаций и тренировок привели Хаджара к тому, что он осознал то, что было его истинным я.

Это было сложно и нелегко. Погружаясь в глубочайшие медитации, Хадажру приходилось по одному за раз преодолевать своих внутренних демонов и ложные иллюзии.

Он буквально вычищал свою душу от всего, что шелухой наросло на ней за эти годы. И последний мираж, который ему пришлось победить, дался ему сложнее всего.

Он увидел перед собой Ронг’Жа и старый ноутбук.

Музыка…

Хаджар её любил. Больше, чем многое в этом и любом другом мире.

Но не больше всего.

И он разбил этот мираж. Разбил, чтобы увидеть, что музыка была лишь его способом выжить. Его способом сразиться с миром, чтобы выйти победителем.

И тогда Хаджару открылся путь. Его собственный. Уникальный. Такой, который подходил лишь ему и никому иному.

Было ли это благодаря его собственным усилиям или таков эффект от пилюли Ста Голосов — вряд ли даже Макин смог бы на это ответить. Впрочем, учитывая скорость, с которой справлялся Хаджар, которая пугала даже Оруна, наверное и то и другое.

За последним миражем, Хаджар увидел… нет, не весь путь целиком. А лишь его начало.

И начинался он со старца, держащего в руках не лютню, а меч. Он чем-то был похож на Черный Клинок, только был другого цвета. Черная рукоять и острие, но синий клинок, на котором черным узором птица Кецаль летела к облакам.

Старик указывал ему путь.

Путь к горизонту.

Когда Хаджар открыл глаза, в руках он держал уже не Черный Клинок, а тот, что сжимал старец. На его плечах вместо доспехов Зова лежала одежда, сшитая ему Королевой Мэб — правительницей Зимнего Дворца фейри.

И Хаджар знал, что до скончания веков его Зов будет выглядеть именно так. Это был её подарок и её проклятье. Ибо этот Зов мог выдержать могущественную атаку, но даже перед укусом самого слабого из зимних фейри превратился бы в бесполезные тряпки.

А меч, который он держал… это был уже не Черный Клинок, а Меч Ветра. Его собственный. Выкованный из его воли, из его стремления и его души.

\* \* \*

Врата Ярости выглядели точно так же, как их запомнил Хаджар.

— Эта история сама по себе похожа на легенду, варвар, — заключил Эйнен. –И это название — Королевство Меча Синего Ветра. Звучит через чур пафосно.

— Мне ничего другого в голову не пришло.

— А что насчет Шага Белой Молнии? Ты ведь выучил её первую ступень.

Первая ступень Шага Белой Молнии позволяла адепту практически мгновенно переместиться в любую точку на расстоянии в один километр.

Орун, который обладал третей ступенью, мог переместиться на расстояние почти в сто километров. А когда он забрал Хаджара из Пустошей, то благодаря мистериям, которые постиг, увеличил это расстояние до невообразимого. Пересечь за несколько мгновений половину Дарнаса для Оруна было не сложнее, чем сделать шаг.

Чудовищно, невероятно, сродни байке, но такова была истинная сила Великого Мечника.

— Ингредиенты, которые были нужны для первой ступени, Орун вложил в тот же свиток, где запечатал часть своего сознания, — объяснил Хаджар. –Волшебная печать должна была разрушиться одновременно с меткой Духа Меча. Орун верил, что я справляюсь…

— А я вот, до сих пор, не верю, что он был настолько могущественным… Он бы мог захватить все Семь Империй, будь у него на то желание.

— Пожалуй, — не стал отрицать Хаджар.

Они спешились и подошли к завесе, в которой уже исчезла Рекка.

— Ты так и не рассказал, варвар, что произошло в последние пять лет.

Хаджар посмотрел на друга, названного брата. Тот, спустя пару секунд, кивнул и вошел следом за Реккой.

Хаджар, остановившись, посмотрел на звездной небо. Он надеялся, что где-то там, в доме праотцов, Орун нашел то, что так долго искал — покой.

\* \* \*

Это был последний их день на Горе Стихий.

Они сидели на обрыве и смотрели на джунгли.

Вернее так видел этот мир Хаджар, а что видел сам Орун — тот не говорил.

— Я научил тебя всему, чему мог, ученик. Пройдет время и ты станешь намного сильнее, чем я.

Хаджар промолчал.

— Ты познал Графство Меча Синего Ветра… дерьмо демона, другое название придумать не мог?!

Они засмеялись.

Орун продолжил.

— И постиг первую ступень Шага Белой Молнии. То, что даже у самых гениальных наследников аристократических родов заняло бы два века, ты справился за сорок лет.

— Все благодаря вам, учитель.

Великий Мечник промолчал, а затем тяжело произнес:

— Но туда, куда ты отправишься, Хаджар… там тебе не помогут ни техники, доставшиеся тебе от кого-то другого. Ни Шаг Белой Молнии… ни, возможно, даже Истинное Королевство Меча Синего Ветра.

— Не помогут?

Орун кивнул.

— Истинная сила, Хаджар, всегда исходит из тебя самого. Из того, как ты осознаешь зримое и незримое этого мира. Однажды тебе нужно будет создать свои техники. Техники, которые подходят идеально именно тебе. Ибо то, чем ты сейчас пользуешься, было создано другими для других.

Хаджар понимал это. Понимал уже давно.

Наверное еще с тех пор, как многие десятилетия назад в подводной пещере запертый в цепях дракон Травес сказал, что техники и прочее — лишь незначимая шелуха, а не истинная сила. И, что однажды, Хаджару не понадобятся никакие техники.

И путь к это высоте лежал, как бы пародоксально это не звучало, через создание своей собственной техники.

— Но, чтобы создать технику меча, Хаджар, тебе нужно иметь фундамент, на котором ты её возведешь. А этого фундамента у тебя нет. И поэтому я передам тебе последнее знание. Для кого-то оно было бы бесполезно, но не для тебя. Когда придет время, Хаджар, воспользуйся им. Выучи чужие стили, Хаджар. И на их почве создай свой собственный. Если успеешь — станешь сильнее. Нет –умрешь быстрой и спокойной смертью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 942**

— А быстро здесь все восстановили, — удивленно протянул Хаджар.

Когда в прошлый раз он покидал сад Запретного Города, то тот выглядел ничуть ни лучше, чем-то зрелище, которое оставили после себя Дерек с Хаджаром.

Но сейчас, спустя не больше, чем полгода, знаменитый сад Запретного Города, одна из главных достопримечательностей вновь поражала своими красотой и убранством.

Пройдя по мощеным камнем дорожкам, оказавшись около замка-дворца, Хаджар невольно отметил насколько выросло количество охраны у главных ворот, да и патрулей стало намного больше.

И каждый носящий эмблему корпуса Стражей, считал своим святым долгом бросить в сторону Хаджара полный презрения и неприязни взгляд.

До чистой ненависти не доходило, но, все же, было несколько неприятно.

— Старший лейтенант Геран! — шестеро Стражей, охранявший массивные створки замковых ворот, вытянулись по струнке и отсалютовали.

— Повысили, значит, — в своей привычной, философской манере, отметил Эйнен.

Хаджар же не переставлял удивляться тому факту, что представительница главной семьи аристократического рода Геран, славящегося строительством фортов и замков, служит в довольно непримечательном корпусе Стражей.

Нет, элитное подразделение легионов, охраняющих Запретный Город и Императорский Род это, безусловно, почетно. Но…

Хаджар скосил взгляд в сторону двух Божественных Клинков в руках Рекки, из-за которых та, постепенно, увядала как адепт. Эти жуткие паразиты высасывали из неё силы и…

Хаджар едва не споткнулся. Еще недавно Геран выглядела так, что не позавидовали бы и некоторые Небесные Солдаты, но сейчас её энергетическая структура выглядела как у вполне себе способного и сильного Рыцаря Духа развитой стадии.

Высокое Небо! Что-то здесь было не так.

— Лорд Балигор отметил наши успехи, — пожала плечами Рекка.

— Успехи? — переспросил Хаджар. Проходя мимо шестерки гвардейцев он легонько кивнул им и с некоторым удовольствием, которое раньше ему было не присуще, отметил гнев в их взглядах. — Я не уверен, что наше путешествие в джунгли Карнака можно назвать успешными и…

И Хаджар осекся. Он вспомнил, как принцесса Акена показывала ему пергаментный листок, который она забрала из усыпальницы древнего Императора Драконов.

А потом он понял, что силами пятого легиона была сдержана вся мощь армии мертвецов. И это с учетом, что девяносто процентов силы удара мертвых пришлось только на четверть пятого легиона. И тот устоял…

Что же до сражения Дерека с Хаджаром, то после удара Танигеда, который все еще отзывался эхом в физической и энергетической структуре Хаджара, то становилось понятно — Великий Герой Великому Герою рознь.

Даже тот же Орун, всю жизнь скрывавший свою невероятную мощь. Но даже той вершине айсберга своей силы, которую он демонстрировал окружающим — даже так ему находились равные.

Что же до Дерека с его Истинным Королевством Парного Клинка и техниками из Свитка Бога Войны, то с ними он бы не заставил Оруна даже напрячься. И это с учетом, что последний использовал бы лишь вершину айсберга.

Что же до Рекки и Акены…

Хадажру все отчетливее становилось ясно, что Балигор предложил своего человека вовсе не просто так. И что Император Морган, в очередной раз, просто использовал чужие руки чтобы загрести максимальное количество жара.

Весь их поход в Карнак был организован вовсе не для того, чтобы предотвратить приход армии, который уничтожили бы два залпа Ярости Смертного Неба, а ради клочка пергамента, который принесла Акена.

Акена, которую с момента возвращения в Дарнас, Хаджар больше не видел.

Эти мысли Хаджар изложил и Эйнену.

— Я тоже об этом думал, — нахмурился островитянин. — Его Императорское Величество явно что-то замышляет. И, видит Великая Черепаха, это напрямую будет связано с финальной битвой в этой войне.

— Скорее всего, — согласился Хаджар. — Вот только если с этими двумя все ясно, — Хаджар глазами указал на Рекку. На каком бы диалекте они не говорили, но произносить вслух имена никогда не рисковали. — То что в походе забыл Карейн Тарез? Его отец наверняка ни одну ниточку дернул, чтобы тот там оказался.

Эйнен ответил на риторический вопрос молчанием. Их всех, включая павшего Гэлхада, использовали в своих целях. И это чувство, видят Вечерние Звезды, оно было непросто неприятным, а унижающим.

— Постарайся проявить уважение, варвар, — процедила Рекка, когда они остановились около простенькой (по меркам Запретного Города) двери. — А ты, Эйнен, подождешь со мной. На аудиенцию приглашен лишь Хаджар Дархан.

Ничего не говоря, островитянин прислонился спиной к гобелену и слегка приоткрыл свои нечеловеческие, фиолетовые глаза. Он показательно направил их в сторону двери.

Хаджар до сих пор не знал, что именно делали его глаза, но подозревал, что закрытая дверь и местные чары, не помеха для Эйнена, чтобы услышать и увидеть происходящее за ними.

— Ты ведь понимаешь, что ходишь по чрезвычайно тонкой грани, Эйнен, –Рекка, приобнажив свои парные клинки, подошла вплотную к островитянину.

Как всегда, в своей раздражающей, философской манере, островитянин ответил:

— Все мы по ней идем до тех пор, пока не упадем.

Не найдя что ответить, беззвучно открывая и закрывая рот, Рекка, наконец, выругалась и подойдя к двери, отворила её для Хаджара.

— По приглашению Его Императорского Величества, — проговорила она полным уважения и трепета голосом, а затем закончила диаметрально противоположным тоном. — Хаджар Дархан, ученик школы Святого Неба прибыл.

Хаджар, услышав свой титул, не сразу понял о ком идет речь. Лишь чуть позже он осознал, что со всеми перипетиями забыл, что все еще находиться под юрисдикцией школы Святого Неба и является её учеником.

Заходя внутрь довольного просторного, но просто украшенного помещения, он подумал о списке Нефритового Облака. Табеле, где ранжировались сила учеников внутреннего круга и личных.

На первом месте там всегда находился Пьяный Лист. Адепт, с которым Хаджар так, до сих пор, и не скрестил клинков.

Но когда за ним закрылась дверь, а тени, окружавшие невыразительный золотой трон рассеялись, мысли Хаджара перешли в совсем иное русло.

Если бы не внешнее сходство женщины, сидевшей на троне с Акеной, Хаджар бы подумал, что это какой-то розыгрыш. Ну или весьма умелая западня.

На троне, внешне похожим на выставленный в профиль дворец, сидела женщина одновременно неземной красоты и такой же власти и стати. Даже в её неподвижности чувствовалась непогрешимая уверенность в себе, своих уме и красоте.

Цепкий взгляд нефритовых глаз, черные локоны, свисавшие через плечо.

Алое платье совершенно необычного покроя. Вырез, открывавший вид на пышные, крепкие, высокие груди, спускался аж до нижней части живота и терялся под золотым пояском.

Ключицы были открыты вплоть до плеч, а подол разрезан так, что Хаджар беспрепятственно мог увидеть зону, где заканчивались чулки леди и бедра переходили в нечто иное.

Женщина была красива, сексуальна настолько, насколько можно, но, несмотря на свой откровенный и манящей наряд, она выглядела не вульгарно, а властно.

— Моя Императрица, — склонился в поклоне, Хаджар. За годы, проведенные вдали от дворца, он растерял всю свою галантность, так что-то, что некогда было изящным маневром, теперь выглядело неловким дерганьем.

— Хаджар Дархан, — произнесла жена Императора. Даже её голос был пропитан статью. — Ученик Великого Мечника… ты готов?

— Готов? — переспросил не ожидавший такого поворота Хаджар. — Готов к чему?

— Значит — приступим.

Королева коснулась пояса и вытащила из него небольшую каменную плашку с высеченным на ней иероглифом. Что-то над ней прошептав, она выставили артефакт перед собой.

В ту же секунду на Хаджара навалилась такая невероятная мощь, что, не устояв на ногах, он распластался по ворсистому ковру. Давление полностью его обездвижило. И не только его конечности, но и движение энергии внутри. И если бы не мистерии Синего Ветра, скрывшие его под призрачным, голубоватым пологом, он бы мгновенно отправился к праотцам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 943**

— Я хотела убедиться в этом лично, любовь моя, — Императрица поднялась с места и, буквально проплыв над ковром, на мгновение коснулась руки Императора, а затем исчезла в том же проходе, из которого вышел её муж. Перед тем как покинуть помещение, она обронила. — От ученика Тирисфаля я ожидала большего.

Как только Императрица скрылась с глаз, исчезло и давление. Хаджар, тяжело дыша, поднялся на ноги. Он не успел даже Зов использовать, а затем и Зов и Синий Клинок (так называть его было несколько быстрее, чем полным именем) оказались полностью заблокированы странной силой.

— Присаживайся, юный Хаджар, — Император Морган, одетый в совсем неброские одежды, сел на тот же трон, где только что находилась его жена. — Приношу свои извинения за подобную резкость моей супруги. Как и все из клана Вечной Горы, она может быть жесткой.

Хаджар, опустившись в кресло, молча взял заранее поставленный на столик стакан воды. Граненный, из какого-то, без сомнения, чрезвычайно редкого и качественного материала, в данный момент единственную ценность, которую он представлял для Хаджара — холодная вода призывно из него манящая.

— Что это был? — спросил он, после того как утолил болезненную жажду. –Мне казалось, что меня пригласили на аудиенцию, а не пытку.

— Пытки… — Император скрестил пальцы домиком и положил на них подбородок. Он выглядел мужественно и хищно, но почему-то у Хаджара возникало ощущение, что он сидит не перед львом или тигром, а хитрейшим лисом. — Я могу позвать генерала Декоя Шувера, чтобы ты убедился в том, что тебя еще никто не пытал.

Одно просто слово «еще», а сразу столько намеков и обещаний. Угроза столь явная, но столь тонкая, что её нельзя было одновременно не заметить, но и воспринять всерьез тоже не получалось.

— Сканирование площади, — отдал мысленный приказ Хаджар. — Выявление любой опасности.

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. Периметр взят под контроль, о любой угрозе носителю, носитель будет предупрежден с задержкой в 0,000001 сек.]

— Это простые формальности, юный Хаджар, — развел руками Морган и, откинувшись на спинку трона, протянул ладонь и взял несколько виноградин из вазы с фруктами. — Императрица-регент назначила Дерека Степного Великим Героем своей страны. Ты его победил. Этим самым заслужил право пройти проверку на соответствие подобному званию в Дарнасе.

Хаджар, в большинстве случаев, всегда сперва думал, перед тем как говорить. Но когда ведешь диалог с Императором Морганом, человеком для которого плести сложнейшие паутины интриг и заговор проще,ч ем младенцу дышать, думать надо было даже перед тем, как подумать.

Благо разум Повелителя, сопряженный с нейросетью, позволял обрабатывать информацию намного быстрее, чем раньше.

— Я полагаю, что в Ласкане существует схожая процедура принятия звания, –Хаджар старался сохранить тон своего голоса максимально нейтральным.

— Не простая схожая, юный Хаджар, — утвердительно кивнул Император. — во всех Семи Империях она абсолютно одинаковая. Отсюда возникает вопрос к тебе — ты уверен, что победил бы Дерека Степного не будь тот тяжело ранен и измотан магией мертвых?

Хаджар мог бы ответить на этот вопрос не задумываясь, но следовал правилу ведения диалога с Императором — перед те как ответить, подумай, а перед тем как подумать, подумай о том, не хотят ли, чтобы ты подумал о том, о чем нужно Императору.

Если бы не два эпизода, когда Хаджару приходилось беседовать с Древом Жизни, он бы явно повредился разумом.

— Регент Ласкана хотела, чтобы мы думали, что Дерек обладает большей силой, чем он имел на самом деле.

— Мне нравиться оговорка «мы» в твоей речи, юный Хаджар, — Император Морган действительно стал выглядеть менее напряженным. Но… не была ли это лишь хитрая игра и видимость? Проклятые интриги. — Да, ты прав. Дерек Степной, скорее всего, обладал минимальным порогом силы, который требуется, чтобы стать Великим Героем. Прошел ли он испытание или нет — мы этого уже никогда не узнаем. Но регент воспользовалась ситуацией, смертью твоего учителя чтобы одним тонким уколом пробить оборону нашей границы.

Одним тонким уколом… Регент попросту швырнула жизнь Дерека заблудившегося в лабиринте своей души, в дуло пушки своей военной армады.

Хотя, что для Императора или регента жизнь всего одного, пусть и одаренного, адепта перед угрозой потерять всю Империю.

И это не стоило забывать Хаджару, если он собирался не только выжить в этой войне, но и не стать куклой в руках Моргана Бесстрашного.

Историй, которые ему рассказывал Орун, было достаточно, чтобы понять, что из этого не выйдет ничего хорошего.

Во всяком случае — для Хаджара…

— Мы восстановили чашу равновесия, юный Хаджар, — продолжил Морган. Его воистину лисий взгляд пронизывал Хаджара насквозь. Складывалось впечатление, что все тайны и секреты лежат перед Императором как на ладони. И стоило больших трудов, чтобы убедить себя, что это иллюзия и не поддаться нервному мандражу. — Битвы на границе и так не стихали на протяжении многих веков. У нас — Ярость Смертного Неба, у Ласкана — более способные Великие Герои. Если бы не смерть Оруна, то война бы, скорее всего, так и не началась. Но, увы, равновесие восстановилось только сейчас, когда перчатки уже брошены в лицо.

Хаджар прекрасно понимал, в какую степь клонить Морган, но решил использовать выжидательную тактику. И, спустя десять секунд тишины, Морган бросил на стол свой первый козырь.

— Твое триумфальное появление на поле битвы, разумеется, не останется без внимания, юный Хаджар, — Морган щелчком пальцев отправил в рот еще одну виноградину. Даже этот пижонский жест в его исполнении выглядел преисполненным стати и чести. — Внимания каждой из империй. И, особо пристального со стороны Ласкана, разумеется. Именно поэтому я так рад, что ты использовал местоимение «мы».

— Здесь моя родина, — ответил на скрытый намек Хаджар. — И, я думаю, вы уже давно выяснили мое прошлое и мои взаимоотношение с Империей Дарнас.

— Лидусу приходилось тяжело, — не стал отрицать очевидного обладания данными Император. — Как и многим другим мелким государствам под нашим контролем.

— Возможно, но я был рожден именно в Лидусе.

— Наместник не лишил жизни ни единого гражданина Лидуса, — напомнил Морган.

Хаджар уже собирался ответить, но осекся. Он понял, что первый раунд проиграл в чистую. Император дернул его в ту сторону, которую и требовалось.

— Я под присягой Дарнасу, Ваше Императорское Величество. Я проливал кровь за Дарнас, частью которого теперь является и моя малая родина. Ваши подозрения в моей возможной измене — оскорбительны.

Морган развел руками.

— Мои глубочайшие извинения, воин Хаджар Дархан, за мою подозрительность –положение обязывает.

Обменявшись светскими «пасами», двое вновь замолчали.

— Ты овладел техникой Шага Белой Молнии на Императорском уровне, Хаджар. Подобному знанию не положено владеть без моего разрешения, — положил на стол уже второй козырь Император. — Мы можем это лишить двумя клятвами. Первая — ты клянешься никогда её не использовать.

— Это мало вероятно, — покачал головой Хаджар.

— Я это прекрасно понимаю, — улыбнулся Император. Той улыбкой, после которой заяц редко когда видит что-то иное, кроме клыков лиса. — Поэтому есть и вторая клятва — ты поклянешься не разглашать информации, касательно Шага Белой Молнии.

— Разработать слова клятвы, — отдал мысленный приказ Хаджар.

Будь у него время, он бы справился и сам, но в фехтовании на шпагах красноречия и полемики скорость была, порой, даже важнее, чем в том же самом состязании на настоящих шпагах.

— Я клянусь, ни при каких обстоятельствах, — Хаджар читал зеленый текст, бегущий строкой скользящей перед его глазами. — никому, живому, мертвому, этого мира или другого, одушевленному или неодушевленному, по своей волей, по чужому наставлению, обманом или правдой, секретом или намеком, способом, который существовал, существует или будет существовать, не разглашать тех событий, их хода и содержания, которые привели меня к владению техникой Шага Белой Молнии.

Закончив говорить, Хаджар выдохнул и отпил еще немного воды из стакана. Её, как и сам воздух, нейросеть первым делом просканировала на предмет скрытой угрозы.

Теперь замолчал уже сам Морган.

— Я хотел узнать, каким образом ты, юный Хаджар, получил силу, которой теперь обладаешь, — все наигранное спокойствие улетучилось из глаз Моргана. — это могло бы помочь в этой войне и в грядущих.

— Я гость в вашем доме, — не вставая, поклонился Хаджар. — прошу прощения, если чем-то оскорбил или обидел.

— Нет нужды прикрываться законами гостеприимства, юный Хаджар, –отмахнулся Император. Он потянулся к шкатулке, стоявшей рядом с вазой с фруктами. Открыв резную крышку, он достал два предмета. Заколку для волос и платок.

Сердце Хаджара пропустило удар. Он почувствовал этот платок, который мгновенно отозвался в его сознании вспышкой знакомого чувства.

— Я вижу, ты знаешь, что это, — усилием воли Император переместил предметы на колени Хаджару. — Чин’Аме просил тебе передать, что ваш разговор стал для тебя жизненно важным. Заколка — его подарок для Анис Динос.

Хаджар сдержано кивнул и убрал артефакты в пространственное кольцо.

— Может идти, юный Хаджар. Жди от меня послания.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 944**

Император несколько минут просидел в тишине, а затем, вздохнув и помассировав виски, спросил в пустоту:

— Что думаешь?

С противоположной стороны, прямо напротив картины, прикрывавшей тайный проход, в котором исчезла Императрица, отодвинулась часть стены. Из темной ниши вышел никто иной, как Декой Шувер, глава Тайной Канцелярии.

Он выглядел уставшим и немного раздраженным.

Усевшись на тот же стул, где сидел недавний визитер Императора, он отпил немного воды из того же стакана.

— Он знает о том, что Чин’Аме — дракон.

Императору Моргану пришлось ввести Шувера в полный курс дел и картины Региона Белого Дракона. И, не сказать, что им обоим это понравилось.

Моргану — что еще один человек теперь знал, как дела обстояли на самом деле. А Шуверу… ему просто не нравилось ощущение, что он вовсе не был грозной акулой в местном пруду.

В лучшем случае — щукой.

Подобный щелчок по носу был одновременно и полезен, но и жутко болезнененн.

— Следовательно, знает и о Стране Драконов, — задумчиво протянул Морган. –но старательно делает вид, что не знает…

— Почему вы спросили с него клятвы, Мой Император.

Морган, не отрываясь от созерцания картины, едва ли не шепча себе под нос, ответил:

— Это показало бы о том, что и я знаю о том, что он знает.

— Хаджар Дархан юн и самонадеян, но вряд ли он этого не понимает.

— Понимает и еще как, — согласился Император. — но пока я не озвучил этого понимания, данный вопрос висит в воздухе. Как шарик — кто первый по нему ударит, лопнет его, тот и окажется в невыгодном положении.

Декой Шувер мысленно выругался. Он был неплох в интригах. Во всяком случае умел играть в подобные игры на уровне, достаточном, чтобы возглавлять Тайную Канцелярию. Но до уровня Моргана Бесстрашного ему, как и всем остальным, было еще очень далеко.

— Что мне не нравится, — продолжил Морган, раз за разом посылая в рот алые виноградины. — Это то, что это понимает и сам Дархан. Одно дело, что у нас под носом ходит ученик Оруна, которым интересуется глава Павильона Волшебного Рассвета. Совсем другое, что этот ученик не связан клятвами и знает, как двигать фигуры в нашей игре.

Знает как двигать фигуры… Из уст Моргана Бесстрашного это звучало не оскорблением, а довольно существенным комплиментом. Редко, когда древний интриган так о ком-то отзывался.

— Впрочем, это пойдет нам на пользу, — улыбка, расчертившая лицо Моргана, заставила бывалого генерала, шпиона и палача, вздрогнуть. Он был рад, что «на пользу» пойдет не он, а юный Хаджар Дархан. — Но перейдем к насущному… ты разработал детали нашей маленькой мести, Декой?

\* \* \*

— Значит, за нами следил глава Тайной Канцелярии… — отметил про себя Хаджар, когда нейросеть выставила ему полный отчет о произошедшем.

Причем, если бы не её уникальные способности, то заметить генерала Шувера не представлялось бы возможным.

Будь Хаджар более эгоцентричным, он бы подумал, что Шувер находился там по его душу, но вряд ли. У Императора имелись и куда более важные и сложные вопросы, чем маленькая заноза в виде мало примечательного Хаджара Дархана.

— Что с тобой, лысый? — выйдя в коридор, Хаджар обратил внимание на то, как Эйнен забинтовывал свои глаза, а поверх белого бинта проступали алые пятна.

— Император очень силен, — только и ответил островитянин.

Рекка, стоявшая рядом, победно усмехалась. Весь её внешний вид так и кричал — «я же говорила». Хаджар же был поражен едва ли не до глубины души.

Впервые в жизни он видел, что нечеловеческие глаза Эйнена пострадали от того, что тот их использовал для наблюдения за кем-то.

Хаджар обернулся и посмотрел на дверь, за которой в данный момент находился Морган Бесстрашный.

Насколько же был могущественен правитель Дарнаса?

— Ты знаешь магию крови, мой друг? — Хаджар перешел на диалект островов и, взяв под локоть временно слабо видящего товарища, повел его сквозь хитросплетения коридоров.

— Как воспитано и галантно! — в спину прокричала Рекка. — Сразу видно, что варвара можно вытащить с его севера, но не север из варвара! Выход найдете сами.

Хаджар никак не отреагировал на переиначенную, старую как мир и, видимо, присущую всем странам, мирам и народам присказку.

— Знаю несколько заклинаний, — не спрашивая друга зачем и почему, ответил Эйнен. — Но позже. Мне нужно отдохнуть.

— Конечно.

Вместе они вышли из замка-дворца, где их тут же взяли в коробочку десяток Стражей. Не расщедрившись на слова объяснения, они, не размыкая рядов, проводили адептов вплоть до самых Врат Ярости.

Вдвоем миновав завесу, Хаджар с Эйненом едва не столкнулись с Дорой.

— Что с тобой?! — охнула эльфийка и, подхватив возлюбленного, провела ладонью над его глазами. — Тебе надо срочно к тете!

— И тебе привет, Дора, — кивнул Хаджар.

Эльфийка отвечала резким, неприязненным жестом и потащила Эйнена вниз по проспекту.

— Отец хотел с тобой поговорить, Хаджар, — не оборачиваясь, обронила Дора. — Мы с Эйненом будем тебя ждать у нас дома.

У нас дома… После возвращения с Горы Ненастий у Хаджара не было возможности в нормальной обстановке обсудить с Эйненом какие-то личные моменты.

Вот так, буквально ни с чего, он вдруг понял, что его друг не просто гостил в квартале эльфов, а жил там. Жил вместе с бывшей принцессой, ныне — младшей наследницей клана эльфов.

Подумал бы кто из них, покидая Море Песка, что все так повернется.

Да и это приглашение от Короля Эльфов.

— Неужели всем так нужно со мной пообщаться, — немного устало вздохнул Хаджар.

— Ты даже не представляешь насколько, Хаджи.

Высокое Небо!

Хаджар и сам не заметил, как оказался все в том же злополучном темном переулке. Из тени, как из двери, вышел уже хорошо знакомый Хаджару персонаж.

Эмиссар Князя демонов, Повелитель Ночных Кошмаров, демон Хельмер. Одетый в свой живой, хищный серый плащ в прорезях которого виднелись клыкастые пасти и глаза, он ступал среди орды маленьких комочков страха — чьих-то кошмаров.

Его лицо скрывала широкополая серая шляпа, из-под которой виднелся всего один, алый глаз. В руках он держал красную, истекающую кровью, сферу.

— Сроки поджимают, Хаджи, — с порога, не размениваясь на дурашливость и игривость, вещал демон. — Пора выполнять твою часть сделки.

— Тарезы…

— Именно они, — Хельмер подошел ближе к Хаджару. Тот не чувствовал исходящей от демона угрозы, но, все же, было немного не по себе. — Мне нужны ответы, смертный. Что скрывают Тарезы и в чем их связь с нашим родом. Даю тебе сроку до конца декады. Когда небо закроет красная луна, я вернусь либо за ответами, либо за твоей душой.

Хаджар выругался. Грязно выругался.

Хельмер же, демонически ухмыльнувшись, развернулся и направился обратно в тень.

— Хельмер.

Тот остановился и обернулся.

— Ты ничего не знаешь о том, как была разделена надвое моя душа.

— Тебя это не должно беспокоить, Хаджи. Ты сумел её соединить, выжить и стать сильнее. Празднуй. И не забывай про Тарезов.

— И все же, — не сдавался Хаджар.

Какое-то время они играли с Хельмером в гляделки, пока тот, вздохнув, не посмотрел на затянутое серыми облаками небо. Кажется собирался дождь.

— Знаешь, как я выжил сквозь все эти эпохи, Хаджи? — Хельмер вошел в тень. Он постепенно исчезал в ней и лишь его глаз и сфера продолжали сверкать алым. — Я никогда не лез в дела тех, кто может меня уничтожить одним своим желанием. Мой тебе совет — забудь о своем вопросе и живи так, будто ничего не произошло.

Хельмер исчез.

Хаджар, оставшись стоять один, внезапно осознал, что Хельмер что-то знал. И это что-то его пугало.

Пугало эмиссара Князя Демонов…

— Этот день просто не может стать хуже, — протянул Хаджар и развернулся в сторону улицы, но, не сделав и двух шагов, едва не столкнулся с Анис.

— Что ты…

— Мне нужна голова, — зеленые глаза девушки грозно сверкали.

— Чья… голова?

— Ты поклялся, Хаджар. Ты, Эйнен, Дора и Том. Вы принесли клятву, что поможете нам свергнуть моего дядю. Пришло время выполнить эту клятву.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 945**

Квартал эльфов выглядел почти точно так же, как и в последний визит Хаджара. Но теперь на высокой, живой стене, свитой из крон массивных волшебных деревьев, среди деревянных мостков и башен лучников виднелись шлемы в количестве в трое превосходящим то, что было прежде.

Слова Рекки Геран о защите аристократами своих владений самостоятельно приобрели особый шарм. Вот только учитывая, что квартал Зеленого Молота находился в непосредственной (пусть и относительной) близости от Запретного Города, да и сами эльфы, после Императорского рода, являлись старейшим домом Дарнаса, то…

От кого им, в принципе, требовалось защищаться.

Хаджар, задаваясь этими вполне тривиальными мыслями, пытался отвлечься от совсем уже недавних диалогов с Анис Динос и Хельмером, Повелителем Ночных Кошмаров.

И кто из них нес с собой больше проблем, еще стоил разоб…

Стрела, со свистом вонзилась в дюйме от мыска сапог Хаджара. Он поднял голову и проследил взглядом траекторию вплоть до лучника на мостках.

— Еще один шаг, человек, — то, как было произнесено слово «человек» не оставляло сомнений в расизме эльфийского лучника. Кстати, без малого, Рыцаря Духа начальной стадии. — и следующая стрела попадет на метр, — эльф склонил голову на бок и широко улыбнулся. — с небольшим, выше.

Хаджар вздохнул. Может ушастые и являлись представителями другой расы, но вот мужские насмешки что у них, что у людей, что у орков или драконов — были одинаковые.

Что же до самого стража, то учитывая его золотистый, а не серебристый, как у остальных, шлем, можно было сделать вывод о его офицерском звании.

— Меня пригласил на аудиенцию ваш Король, — Хаджар слегка поклонился, а затем выдернул из земли стрелу и убрал её в пространственный артефакт.

Если кто-то вел себя по хамски, это не означало, что Хаджар должен был опускаться до их уровня.

Хаджар сделал еще один шаг, а затем, разворачиваясь на каблуках, отразил вспыхнувшим в руке Синим Клинком эльфийскую стрелу, которая летела ему прямо в пах. Две половины — древо и наконечник вонзились в мостовую и погрузились в камень почти на целую ладонь.

И это с учетом, что эльф не использовал ни капли энергии — лишь мистерии уровня Владеющего Луком.

Среди адептов, использующих оружия, на поле боя самыми опасными были именно лучники. Рыцарь Духа такой силы, что стоял перед Хаджаром, мог поразить цель на расстоянии в десять, а то и двенадцать километров. Куда дальше, чем дотянулся бы даже Орун при его полном могуществе.

— Кажется я ясно выразился, человек, — уже серьезно, без всякой насмешки, процедил Рыцарь. К нему, со всех сторон, сбегались и другие лучники. Небесные Солдаты самых разных стадий, они натягивали луки до плеча и уже укладывали в лоно стрелы. — Стой, где стоишь.

Хаджар убрал Синий Клинок обратно в недра души. Он не испытывал никакого страха перед этими лучниками. Но для другого адепта это была бы смертельная угроза.

На весь Дарнас лучников-адептов высокого уровня не набралось бы столько, сколько имел в своем распоряжении клан Зеленого Молота. И это учитывая, что эльфы Даанатана специализировались вовсе не на стрельбе, а на молотах.

— Позовите кого-нибудь из старших, — предложил Хаджар. — у меня не так много времени, чтобы терять его около ваших ворот.

Он говорил спокойно, без раздражения или пренебрежения. Раньше, наверное, он бы вспылил и, возможно, натворил глупостей. Но теперь… теперь он чувствовал свою силу и видел мир несколько иначе.

Хаджар прекрасно понимал, что, при желании, ему понадобиться не больше трех взмахов меча, чтобы отправить к праотцам те вда десятка стрелков, что в данный момент держали его на прицеле. И еще примерно столько же, чтобы снести ворота в квартал эльфов.

— Отставить, Талис, — огромные ветви, чьи листья выглядели далеко не «мирно», ожили и начали расплетать свою непроницаемую стену. Ворота квартала Зеленого Молота — удивительное создание магии… — Не обижай нашего гостя… хотя бы — сейчас.

— Да, старшая наследница Энора, — Рыцарь Духа по имени Талис отсалютовал на имперский манер, а затем приказал лучникам снять стрелы с тетивы.

— Будь гостем в нашем доме, Хаджар Дархан, ученик Оруна, — Энора Марнил, старшая сестры Доры, развернулась в пол оборота и протянула руку в сторону квартала.

Законы гостеприимства… Ими прикрывался не только Хаджар, при разговоре с Императором Морганом…

— Благодарю, — поклонился, как того требовал этикет, Хаджар.

Без заминки, страха или явных мер осторожности, он вошел под сени массивных крон, а затем прошел и внутрь квартала. Ветви за его спиной внов сплелись в единой целое, а затылок сверлило два десятка взглядов. Кроме корпуса Стражей, которые не могли пережить урона их чести, в Даанатане был еще один, целый народ, который не очень-то привечал Хаджара Дархана.

— Вы замечательно выглядите, достопочтенная старшая наследница, — еще раз, теперь уже самой Эноре, поклонился Хаджар.

— Ты тоже, Хаджар Дархан, — она ответила кивком головы, а затем внимательно осмотрела одежды Хаджара. После посещения Запретного Города Хаджар решил, что лучше он будет чаще медитировать, чем снимать доспехи Зова. — Интересные одежды на тебе, мечник… от них веет холодом зимы.

Хаджар сперва не понял о чем речь, а затем вспомнил старые легенды. Эльфы произошли не только от древнего духа леса, но и являлись очень далекими родственниками фейре Летнего Двора.

— Подарок, — ответил на не озвученный вопрос Хаджар. — Старшая наследница, когда я говорил вашим воинам людям, что у меня не так много времени, то я не лукавил. Давайте побыстрее разрешим наши общие проблемы и вернемся к личным делам.

Энора ничего не ответила. Её серые доспехи, плотно облегающие изумительную фигуру, отражали солнечные лучи, проникавшие сквозь кроны деревьев.

Каштановые волосы обрамляли круглое, красивое лицо. В руках она держала сияющее золотой энергией копье-алебарду. Она была красива. И в половину не так, как младшая сестра, но, все же, достаточно, чтобы сводить смертных мужчин с ума.

Хаджар же, за годы странствий, видел столько прекрасных леди, что уже не обращал на это практически никакого внимания.

Человек привыкает ко всему — даже к плотской красоте.

— Ты изменился, Хаджар, — внезапно, переходя с официального тона на простой, произнесла Энора. — Я помню мальчишку, который пытался сбежать из владений моего отца. А теперь без страха ко мне на порог явился мечник… А ведь прошло совсем мало, даже по меркам человека, времени.

— Возможно… А теперь, давай, все же, навестим твоего отца. Честно — у меня чрезвычайная нехватка времени.

Энора только улыбнулась. Заправила выбившуюся прядь за ухо и молча пошла по тропинке, пересекающей местные дома. Вообще, так эти постройки (да и само слово постройки им не особо подходило) было сложно назвать.

Создавалось впечатление, что дома эльфов были не просто вырезаны внутри деревьев, а буквально выращены там. Как если бы дерево изначально росло таким образом, чтобы в нем сформировалось несколько «зданий».

Соединенные лестницами, веревочными или деревянными мостиками, они вереницей вились вплоть до самой кроны. Чем-то это, все же, напоминало многоквартирный дом с Земли. Очень отдаленно, но общее сходство определенно прослеживалось.

Дворец эльфов и вовсе напоминал собой нечто безумно сказочное, возвышенное, очень легкое, но неприступное. Имелось в нем, как и в Запретном Городе, что-то от крепости.

Хаджар, став Повелителем, начал намного тоньше чувствовать и видеть мир. И от его взора не укрылся военный «привкус» атмосферы вокруг дворца Агвара Марнила.

Что-то было такое в прошлом эльфов, что как-то связывало их с Императорским родом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 946**

— Ваше Величество, — Хаджар поклонился. «Отрепетировав» жест в Запретном Городе, на этот раз у него получилось намного галантнее. — Ваше Высочество.

Второй поклон предназначался сестра древесного старца — Талесии. Самой известной и могущественной целительницы Дарнаса. Эльфийке, способной вытащить адепта с того света.

— Хаджар Дархан, ученик Оруна, — Агвар предстал в своем «человеческом» облике. Высокий, сухой, подтянутый старик, в зеленоватых глазах которого плескались мудрость, сопряженные со временем.

Пустая обманка.

Хаджар видел его истинный облик и истинное «я». Ничего мирного, мудрого и добродушного в этом эльфе не было. Во всяком случае не больше, чем должен иметь тот, кто носит корону Короля.

Лишь в сказках мудрые и добрые становятся правителями. В реальности власть достается тем, кто готов за неё сражаться. А это люди совсем иного толка.

— Поговорим на свежем воздухе, — Король, одетый в будто сшитую из листьев и веток мантию, указал на беседку, стоявшую около пруда.

— Отец, — поклонился Энора. — Тетушка.

Развернувшись, нынешняя старшая наследница покинула придворцовые пределы. Уже вскоре она скрылась в хитросплетении тропинок этого волшебного леса.

Каких-то заборов или стен внутри квартала эльфов не имелось. И дворец Агвара стоял на одинаковых правах с любым другим строением.

Единственное что спешащие по своим делам ушастые старательно огибали район дворца и его ближайших окрестностей.

Так что могло даже появиться ложное впечатление, что они остались лишь втрое. Но это было именно что — «ложное» ощущение.

Один только Хаджар насчитал три десятка лучников, в том числе и Талиса (мужской вариант имени Талесия). А нейросеть, расставив опознавательные знаки на условной карте, и вовсе обозначила сорок три враждебные цели из которых одну пометила как смертельно опасную и неодушевленную.

Иными словами, Хаджар находился в центре грамотно расставленной западни.

— Холодные одежды, юный Хаджар, вы носите на своих плечах, — Агвар первым вошел в беседку.

Как и все вокруг, она была живой. Огромный куст каких-то фиолетовых цветов, который свился в подобие кувшина. А внутри него, точно таким же образом, проросло несколько скамеек.

— В нем чувствуется рука Королева Тьмы, — прошептала Талесия.

Собранные в косу длинные волосы, тонкие запястье и черты лица. Целительница выглядела уставшей. Но оно и понятно — война в первую очередь подкашивала не только воинов, но и тех, кто занимался их здоровьем.

— Я уверен, что Дора уже рассказала вам о том, что произошло в Грэвэн’Доре, — пожал плечами Хаджар.

— Рассказала, — Агвар вытянул указательный палец и на него опустилась небольшая птичка, очень похожая на трясогузку.

Притянув её к себе, он начал её мирно поглаживать, а та пела свою тонкую трель. Идиллия, не иначе…

Вот только будь это так, птица не была бы отмечена нейросетью как там самая «неодушевленная смертельная угроза». Взгляд, прием Оруна, не смог пробить ту иллюзию, которой окутали артефакт, превратив его в птицу.

Чтобы Король эльфов не держал в руках, это являлось его козырем. Картой, которая должна была побить Шаг Белой Молнии и Божественные доспехи Зова Хаджара.

— Но лезть в дела Зимнего Двора, — Талесия осенила себя священным знаком своего народа и своей веры. — Мы позвали тебя совсем по другому поводу, юный мечник.

Хаджар выдержал паузу.

Он сложил руки таким образом, чтобы соединить рукава своих одежд-доспехов. Королева Мэб, когда ткала их, будто знала, что может возникнуть ситуация, когда Хаджару потребуется скрыть свой меч.

Именно это он и сделал. Синий клинок прекрасно поместился в широких разрезах рукавов. И со стороны, даже если приглядеться, из-за свойств доспехов его не было видно.

— Я слышал, ты только что из Запретного Города, Хаджар, — Агвар продолжал гладить птицу. Талесия же вертела в пальцах заколку. Нейросеть тоже отмечала её как угрозу, но не смертельную.

Все трое, сидя друг на против друга, были готовы к битве.

Прошли те времена, когда Хаджар боялся королевскую чету ушастых. Да, может быть он и не одолел в честном бою Агвара и Талисия разом, но смог бы их сдержать на достаточный срок, чтобы пробить себе путь к отступлению.

В своих владениях эльфы имели больше власти, чем Морган, но за стенами квартала Зеленого Молота они были такими же подчиненными Дарнаса, как и все остальные граждане.

Они бы не посмели его тронуть на улицах столицы, если не хотели навлечь на себя гнев Императора.

— Нет нужды отмалчиваться, юный мечник, — улыбнулась Талесия.

Чисто по-женски.

Радушной, теплой улыбкой, при этом сжимая в руках «кинжал».

Южный Ветер всегда учил Хаджара, что любой сильный мужчина должен верить только двум улыбкам — матери и дочери. Жену он в этот список не включал…

— Если честно, достопочтенные Король Агвар и целительница Талесия, –наигранно устало вздохнул Хаджар. — с того момента, как я подошел к вашим владения, то успел устать повторять — у меня очень ограниченный временной ресурс. Давайте перейдем к делу, решим наши вопросы и отправимся каждый своей дорогой.

Король с сестрой переглянулись. Их молчаливый зрительный диалог длился недолго, но за это время Хаджар успел разработать четыре плана отступления и один — нападения.

Только один из них — план отступления, был относительно, после проверки, одобрен нейросетью. Она выдавала по нему больше тридцати процентов на успешность. Что, для оценки выживания вычислительным модулем было просто невероятной щедростью.

Все же, Хаджар стал намного сильнее и, в чем-то, даже опытнее и мудрее. Сказывались сорок лет, проведенных в сражениях и диалогах с Учителем Оруном на Горе Стихий… ну или где они находились посреди вечно изменчивого Мира Духов.

— Никто из нас не ожидал, юный мечник, — взгляд Агвара потяжелел, а его рука замерла над замолкшей птицей. — что ты сможешь за такой краткий срок, куда меньше отведенных тебе восьми лет, преодолеть барьер, разделяющий Рыцаря Духа и Повелителя. Я не помню ни одной легенды, в которой упоминался бы герой, за четыре года справившийся с тем, на что даже у молодых гениев уходят десятилетия.

Агвар, словно невзначай, сделал ударение на слове «молодых». Даже если отбросить в сторону, что сорок лет на Горе Стихий Хаджар провел в очень ускоренном темпе и в ином временном потоке, то ему все равно уже перевалило за третий десяток.

По меркам адептов, он мало чем отличался от новорожденного дитя. Но по меркам аристократов-адептов, Хаджар находился едва ли не на закате того времени, когда адепты прогрессируют быстрее всего.

Именно поэтому, если встретить первый век в состоянии Рыцаря Духа, то чтобы перейти на следующую ступень, потребуется вдвое больше этого срока. И это с учетом небывалой одаренности адепта.

Так что столица была буквально заполнена Рыцарями Духа семи веков, десяти веков возраста и старше. И Повелителями, которым было уже за полторы или к двум тысячам лет.

Таких было большинство.

Об этом можно легко забыть, когда находишься в окружении гениев из гениев, элиты среди элиты — сливок верхнего слоя учеников Трех школ — Святого Неба, Талой Воды и Быстрой Мечты.

Но даже из них — тому же Пьяному Листу, сильнейшему ученику из всех трех школ, было уже почти девяносто лет.

По меркам смертных — старец.

А здесь — едва ли не мальчишка, не встретивший и первого века.

— Мне повезло, — только и ответил Хаджар. — если вы хотели меня поздравить, то могли отправить гонца.

— Напротив, потомок Дархана, поздравлять здесь не с чем.

Агвар легонько кивнул и два десятка стрел, окруженных разноцветной энергией, вонзились в землю вокруг беседки. Они сформировали границы волшебного символа, который мгновенно вспыхнул сложным узором. Нити из него оплели беседку и закрыли её от внешнего мира.

Шансы нейросети, которые та демонстрировала, упали с тридцати процентов, до одиннадцати целых, пяти десятых.

Вот это уже куда более привычный расклад сил для Хаджара.

Из своих укрытий вышли лучники. Златошлемый Талис пристально следил за каждым движением Хаджара. На его тетиве покоилось сразу пять стрел.

Сам же Хаджар ощущал, как волшебный символ сковывает его энергию и мистерии. А вместе с давлением магии вдруг раскрылась и мощь дворца Агвара.

Она была не сравнима с силой гробницы древнего Императора Драконов, но, все же, смогла отнять у Хаджара десятую часть его потенциала.

— Нам нужна от тебя клятва, Дархан, — Агвар сжал птицу и та, хлопнув, превратилась в длинную, тонкую ветку какого-то дерева. С виду сухую и простую, вот только от неё веяло ничуть не меньшей разрушительной силой, чем от деревянного кинжала, переданного Хаджару племенем Шук’Арка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 947**

Сохраняя внешнюю невозмутимость, Хаджар ровным тоном, не выражающим никаких эмоций, спросил:

— И что это за клятва?

— О том, что ни при каких обстоятельствах ты не поднимешь меча, в самом широком смысле этого слова, против нашего народа, — Талесия сжимала заколку так сильно, что капли мерцающей, явно не человеческой крови, начали падать с его пальцев на пол беседки. И там, где они упали, прорастали отдельные цветки розы, шипы которых выглядели куда страшнее стрел лучников. — И о том, что при первом зове, ты встанешь под наши знамена в войне нынешней и войнах грядущих. В свою очередь, мы поклянемся сохранить твою тайну и не передавать её никому и никаким возможным или невозможным образом.

Хаджару не требовались аналитические мощности вычислительного модуля, чтобы почуять ту самую вонь, о которой столько говорил Южный Ветер.

В обертке договора, Хаджару подсовывали, без всякого стеснения, очередной ошейник.

— То есть, вы хотите, чтобы я стал вашим слугой, — Хаджар изогнул правую бровь и откинулся на спину. — вернее даже — рабом. И все это за простое обещание держать язык за зубами?

— Напомню тебе, принц Лидуса, — Агвар произнес это так, будто сплюнул. –что лучше быть живым рабом, чем мертвым глупцом.

— Слова того, кто никогда не носил рабского ошейника, — пожал плечами Хаджар. — ну или труса.

Агвар сощурился, а ветка в его руках начала шевелиться. Или это только воображение Хаджара?

— Не забывайся, юнец. Ты говоришь с Королем!

— Я только что беседовал с Императором, — парировал Хаджар. — на его фоне разговор с вами меня не впечатляет.

Цветы под его ногами начали постепенно рости. Их шипы уже коснулись края одежд Хаджара, как, внезапно, растения покрыла тонкая корка льда. Розы, быстрее, чем потребовалось бы стреле, чтобы пролететь несколько метров, превратились в ледяные скульптуры.

А затем, стоило только подуть ветру, их развеяло в блестящую, мгновенно истаявшую пыль.

Талесия явно сдержалась от вскрика и, слишком поспешно, чтобы это выглядело запланированным, отложила в сторону заколку. Она, как и розы, была покрыта льдом.

На ладони целительницы появился черный, холодный ожог. Понюхав его, она сморщилась, провела над ним другой ладонью, после чего тот исчез, не оставив ни единого следа.

— Все в порядке? — Агвар выглядел явно обеспокоенным.

— Да, — сдержано и несколько заторможено кивнула Талесия. — Моя магия вряд ли навредит этому созданию Мэб.

Хаджар продолжал хранить молчание. Он прекрасно знал, что перед угрозой от любого фейре зимнего двора доспехи, созданной Королевой Зимы, окажутся не прочнее лоскута дешевой ткани. Но то, что от магии Летнего Двора они будут настолько сильны, он и предположить не мог.

Нейросеть, получив новые данные, мгновенно перевала ветку в руках эльфийского короля из разряда «смертельные» в «предположительно смертельные» и подняла процент до ровного значения в пятнадцать единиц.

— Тот факт, что вы знаете о моем прошлом, не сильно поможет в наших переговорах, — Хаджар постарался вернуть диалог в прежнее русло.

— Переговоры, юнец? — Агвар постепенно принимал свой истинный облик. Его кожа превращалась в древесную кору, глаза — налитые огнем драгоценные камни, волосы и борода — в зеленый, древесный мох. Его аура крепла и росла. — ты примешь эту клятву или, клянусь Великим Лесом, я отправлю тебя к праотцам и уничтожу гниль в твоей душе.

Несколько лет назад под такими угрозами Хаджар начал бы вертеться как уж на сковороде и искать возможности обхитрить противника. Теперь же хитрость была не нужна.

Хаджар не чувствовал большей угрозы, чем та, что уже присутствовала. Эльфы выложили перед ним все свои козыри, а он еще даже не начал рассматривать свои карты.

В какой-то момент Хаджар даже начал понимать Моргана. Тот был достаточно силен, чтобы хитрость заменить на игру.

Смертельно опасную, в чем-то подлую и лишенную чести, но действительно –игру. Не в том плане, что это детская забава, а в рамках необходимости переиграть противника.

Словом, информацией, мелким делом или блефом.

Интриги…

Хаджар их ненавидел от самого чистого сердца, но это не означало, что он не знал правил, по которым те велись.

— Именно, что переговоры, достопочтенный Король, — слегка поклонился Хаджар. Возможно, он мог бы обнажить Синий Клинок, призвать Синий Ветер и Дух Кецаля и начать с боем пробивать себе путь на свободу. Возможно, он даже хотел и собирался так поступить… Ровно до тех пор, пока все карты не спутала Анис Динос с её местью дяде. — Видите ли, я уже говорил, что вернулся от Императора. И он, насколько я понял, в ближайшее время собирается вновь меня куда-то отправить. Не думаю, что клятва, которую вы требуете, не нарушит мое слово Императору. И, когда он спросит с меня, мне придется ответить.

— Мы добавим в клятву слова о неразглашении с твоей стороны.

— В таком случае, когда я не смогу ответить, он отправит меня к генералу Шуверу. А, под пытками, рано или поздно, я либо сломаюсь и умру, либо сломаюсь и попытаюсь ответить и умру.

— Ты настолько не уверен в себе, мечник? — в голосе Агвара буквально плескалось презрение.

— Я настолько уверен в генерале Шувере, — Хаджар проигнорировал завуалированное оскорбление.

Ему уже было слишком много лет, чтобы подобно псу или юнцу, кидаться на каждого, кто повел себя с ним неправильно. Пока не было перейден определенная граница, Хаджар мог себе позволить смотреть на подобное если не свысока, то издалека.

Прошли времена безрассудной мальчишеской удали.

Даже Орун, при всем его могуществе, это понимал. Именно поэтому он и оставался «верным псом Дарнаса». Потому что на кону было нечто большее, чем он сам.

Где-то там, в этом квартале, нашел свой покой и свой дом его друг и названный брат. Хаджар не мог рисковать счастьем Эйнена по своей глупости или пылкости.

— Если ты умрешь, то всем будет только проще, — процедила Талесия. Как и брат, сейчас она мало чем напоминала ту мудрую целительницу, которой предстала в начале.

— Возможно, — вновь пожал плечами Хаджар. — но генерал Шувер и Морган начнут свое расследование. И на свет может выйти что-то, что уже не будет приятно и вам тоже. А учитывая, что у нас в стране военное положение, Его Императорскому Высочеству не потребуется ни суда, ни следствия.

— Да ты…

Агвар взмахнул рукой и его сестра замолчала на полуслове.

Король какое-то время сверлили Хаджара взглядом, а затем ветка в его руках вновь превратилась в птицу.

— Ты ведь знал, когда шел сюда, что тебя будет ждать, — его лицо и тело вновь приобретали человеческие черты, а вголосе, вместо презрения звучали нотки усталости и, в чем-то, маленькой толики уважения.

— Разумеется, — согласился Хаджар. — было бы странно, если бы роизошло нечто иное. Радужный Яд, который я пережил, сделал меня сильнее. Это не могло вас не беспокоить. Что же до осколка Черного Генерала — я живу с ним уже четвертый десяток лет. Если за это время не произошло ничего жуткого, то…

— Не факт, что не произойдет потом, — перебил Король. Он взмахнул рукой еще раз и волшебный рисунок исчез, а следом за ним ушли в тень и лучники. Они умели в них скрываться ничуть не хуже Эйнена. — Ты изменился, Хаджар Дархан, ученик Оруна… Может, вскоре, мы будем вынуждены считаться с новым Великим Мечником Дарнаса.

— Спасибо за теплые слова, Ваше Величество, — поклонился Хаджар.

Они оба играли в игру. Агвар, столько лет держащий на голове корону, умел в неё играть лучше, чем Хаджар. И это не означало, что эльф проиграл. Просто на данный момент у Хаджара оказались карты лучше.

Кто знает, что произойдет в следующем раунде.

Клятые интриги…

— Поклянись об одном, Хаджар Дархан, — внезапно продолжил Король. — Ты сам, по своему желанию или по чужому наущению, никогда не расскажешь своей тайны и тайн Черного Генерала. Мы, в свою очередь, принесем такую же.

Хаджар едва было не спросил, почему было с этого и не начать, но вовремя поймал себя за язык.

Агвар мог получить в свои руки могущественного раба, так почему бы не попробовать этого сделать. Он ведь, в конечном счете, ничего не терял.

Вскоре они уже произнесли нужные слова и поднялись, чтобы покинуть беседку.

— Я рад, Хаджар Дархан, что в этой войне ты сражаешься за Дарнас, — Агвар протянул предплечье и Хаджар ответил на него тем же жестом.

— Как и вы, Ваше Величество, — произнес он. — сегодня у нас с вами общий враг. И весьма могущественный. Думаю, наши с вами разногласия могут потерпеть до того, как этот враг будет повержен.

Агвар только улыбнулся. Чуть устало и чуть печально.

— Мой тебе урок, юный Хаджар — враги есть всегда… Враг есть всегда.

Вот так вот… Враг — с большой буквы.

Хаджар поклонился. Глубоко. Как того и требовали законы гостеприимства. Они все еще не были нарушены. Пройдены по самой грани, но не нарушены.

— Энора, — из тени, после слов отца, вышла, в полном вооружении и с призванным духом старшая наследница. — Проводи нашего гостя. Его ждут и другие дела, а мы и без того слишком задержались.

— Конечно, отец, — Энора развернулась боком, намекая на то, что Хаджару пора.

— Ваше Величество, Ваше Высочество, — отвесив два поклона, Хадажр уже развернулся, как в спину ему донеслось.

— Все ли в порядке с глазами твоего друга, юный Хаджар? Эйнен, почему-то, отказывается от помощи моей сестры.

Хаджар повернулся.

Очень медленно.

Так, чтобы было видно каждое его движение.

Синий Клинок показался в его руках.

Если чему-то он и научился у Императора Моргана, это то, что в конечном счете, в самой основе, в любой подобной игре решало лишь одно — сила.

Эльфы во всем квартале Зеленого Молота вдруг почувствовали, как к их горлу приставили меч. Нечто невероятно могущественное держало их жизни в своих руках.

Графство меча Синего Ветра окружило дворец Агвара. Оно сломило его ауру так же легко, как сухую ветку в руках самого Короля. Белая молния ревущим драконом спустилась с неба. В ней исчез Хаджар, оставив после себя надвое рассеченную беседку.

— Отец, ты…

Агвар, чья отсеченная борода падала на землю, лишь смотрел на черную прогалину, оставшуюся после исчезновения мечника.

— Юный Тирисфаль нашел себе хорошего наследника, — только и сказал Король. Он развернулся и, слегка посмеиваясь, направился обратно во дворец.

Совсем скоро…

\* \* \*

Хаджар, стоя на пустынном проспекте, мысленно ставил в списке своих дел насущных галочку напротив пункта «Ловушка Марнилов».

Впереди еще оставалась клятва Анис, сделка с Хельмером и смутный намек Императора на очередное задание. И все это — за ближайшие десять дней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 948**

Перед тем как все завертится, Хаджар хотел решить еще несколько важных и неотложных дел. И именно поэтому он оказался в конце Восьмого Проспекта.

Размеры столицы Империи всегда поражали воображение Хаджара, даже после того, как он прожил в ней несколько лет (большую часть из которых, правда, находился вне города, либо на «горе» школы Святого Неба) он все еще не мог привыкнуть к тому, что лишь на одной улице здесь стояли десятки дворцов.

Каждый едва ли не подпирал собой первые слои облаков, и при этом каждая из резиденций имела свою, совсем немаленькую, огороженную и охраняемую территорию.

Дозор, в основном несли либо элитные наемники, которые, порой, были ничуть не слабее, в личном плане, тех же младших офицеров армии Дарнаса.

Рыцари Духа, средней и развитой стадий, они держали в паре какого-нибудь клыкастого, шипастого или плюющегося разнообразной дрянью монстра.

И при всем этом великолепии простор Восьмого Проспекта, сравнимого по размерам с городом смертных, среди роскоши и пышности, как-то странно выглядел пустырь, на котором стоял невысокий, трехэтажный дом. Такой мог бы выглядеть вполне себе чинно в том же самом городе смертных, но на Восьмом Проспекте столицы Империи — Даанатане…

Приезжие, наверное, очень часто путали с чьей-нибудь сторожкой или вынесенной за пределы дворца, кладовой. Но это только приезжие. Местные прекрасно знали кому принадлежал этот участок земли и построенный на нем дом.

Участок, как и прочие дворцовые земли, впечатлял размерами. Не меньше гектара, это точно. Заросший бурьяном, сорняками, какими-то невнятными деревьями, согнувшимися от нелегкой жизни в центре столицы.

Странно было видеть на прекрасном лике Даанатана такую бородавку… если, конечно, не знать, кому она принадлежала.

Хаджар, подойти к двум вбитым колышкам, заменявшим здесь ворота, смела переступил через условную границу. Никакой защиты, никакой волшебной пелены или щита.

Не нашлось бы такого идиота, который решил вломиться в пусть и не охраняемые, но, все же, дом Великого Мечника Оруна.

Да, этот пустырь, как и дом, стоявший на нем, когда-то принадлежал ныне покойному Учителю Хаджара.

— Приветствую, — Хаджар, как требовал того этикет, поклонился дому.

Теперь — его дому.

Пусть и не надолго…

Сперва Хаджар хотел отдать своеобразное наследство единственному другу покойного мечника — Наставнику Жану, но со смертью Оруна его старый товарищ, отдав почести и спев песни тризны, сложил с себя полномочия Наставника школы Святого Неба.

Забрав жену и ребенка, он уехал из столицы и никто не знал куда именно направился один из немногих, кто знал Оруна в времена, когда того еще звали Тирисфалем.

Так что сейчас Хаджар действительно оказался владением «поместья» и земли. Земли, каждый клочок которой стоил больше, чем сейчас находилось в пространственном кольце Хаджара.

Если бы тому сейчас требовались артефакты, он бы смело смог обменять этот пустырь на артефакт Божественного уровня, не менее…

Хотя сейчас у него были на эту территорию совершенно иные планы.

Засучив рукава Божественных одежд-доспехов его Зова, взмахом ладони призвав из стоявшего неподалеку сарая грабли, Хаджар принялся, шокируя редких прохожих в нынешнее неспокойное время, прибираться на пустыре. До вечера оставалось еще приличное количество времени и адепты соберутся еще не скоро.

\* \* \*

За тяжелым, массивным столом, который можно было бы использовать в качестве заплатки на крепостные ворота, собралось не так уж и мало народа.

Том Динос, закинув ноги на столешницу, потихоньку отпивал из жестяной кружки пахучий отвар. Он оглядывался вокруг и морщился при виде голых стен, лишенных портретов, картин или гобеленов.

Внутри дом выглядел еще беднее и проще, чем снаружи.

Младший наследник Хищных Клинков провел пальцем по одинокому комоду и едва не чихнул.

Слоя пыли, который он стер, было достаточно, чтобы фурнитура зрительно уменьшилась не несколько сантиметров.

Его сестра, Анис Динос, сидела рядом, но выглядела куда более напряженной чем её расхлябанный младший брат. Сцепив руки замком, она не сводила глаз с сидевшего напротив Хаджара, по правую руку от которого приютилась Анетт из племени Шук’Арка.

Прошедшие несколько дней чернокожая красавица посвятила изучению языка Дарнаса. И, учитывая, что она умела использовать волшебные слова, создавшие этот мир, то человеческие поддавались ей стремительными темпами.

Даже не обладая абсолютной памятью Рыцаря Духа, имея абсолютно иное строение энергетического тела, она, за эти дни, научилась вполне сносно выражать свои мысли.

Через нескольких стульев с левой стороны сидели Дора с Эйненом. Тот снял повязку с глаз, но теперь их уже не закрывал. Фиолетовые, не человеческие, они цепко следили за обстановкой.

Маска, прикрывавшая нижнюю половину лица островитянина, скрывая под собой жуткие шрамы (память о путешествие в джунгли Карнака) была исписана волшебными символами.

Хаджар, приобретя возможность использовать Внешнюю Энергию (магию) еще пока не успел погрузиться в неё на достаточном уровне, чтобы понять, что они значат, но обостренное «чутье» Повелителя подсказывало, что все они несли в себе исцеляющую силу.

— Итак, — прокашлялся Хаджар. — начнем, пожалуй…

Анис посмотрела на соседний, задвинутый за стол стул. Справа от неё раньше сидел Гэлхад. Отец её ребенка, возлюбленный, воин и тот, кто так и не стал ей мужем.

— Вы все принесли мне клятву, — прошептала Анис. — Мне и Гэлхаду. В обмен на нашу верность и помощь, вы поклялись помочь нам свергнуть главу клана Хищных Клинков.

— Ну, на самом деле, не все, — Том отсалютовал кружкой в сторону Анетт. –Наша гостья ничего и никому не приносила.

— Приносить… — говор Анетт звучал так же завораживающе, как и её соблазнительное тело. — Моя никому ничего не приносить… встать и сходить сам, если хотеть…

Том только широко улыбнулась и неопределенно покачал головой. В чем-то, становясь старше, он все сильнее походил на Карейна.

— Мы помним наши клятвы, подруга, — Дора, сжимая ладонь Эйнена, говорили мягким, теплым тоном. — И никто из нас от неё не отказывается.

Анис обвела взглядом всех присутствующих и, убедившись в том, что никто не спрятал глаз, продолжила.

— Тогда нам стоит приступить к разработке плана. Пока власти Дарнаса будут заняты первыми месяцами активной войны с Ласканом, у нас не будет лучшего шанса, чтобы нанести свой удар. К тому же…

— К тому же, — Хаджар, перебивая Анис, достал из пространственного кольца стопку бумаг. Усилием воли он распределил их к каждому из сидевших за столом. — первый шаг на пути исполнения клятвы мы уже сделали.

— Да, и какой же? — Анис даже не взялась за стопку, опустившуюся прямо перед ней.

— Мы нейтрализовали Лариса Диноса, — пожал плечами Хаджар.

Он говорил об этом так, словно убить одного из лучших мечников поколения было все равно, что два пальца… Хотя, сейчас нужно было понимать, что Хаджар хватило бы всего двух ударов, в нынешнем своем состоянии, чтобы отправить Лариса к праотцам.

— И как же нам это поможет, варвар? — Том, в отличии от сестры, бумаги, все же, взял. — И вообще — что это ты нам подсунул?

— Сценарий, — все тем же ровным тоном ответил Хаджар. — нашей маленькой революции.

После этого адепты, все же, соизволили прочитать бумаги. Анетт, которая последние несколько часов помогала Хаджару прибирать дом Оруна, и так была в курсе всех деталей.

Вообще, чернокожая некромантка не была обязана им помогать, но пока не могла найти своего места в новой для себя жизни. Так что стремилась держаться поближе к тому, что ей было хоть относительно знакомо.

Хаджар это понимал и… использовал.

На душе, от осознания, что он постепенно превращается в тех, кого так ненавидел, становилось паршиво.

— Удивительно, Хаджар, но… — Том отложил бумаги в сторону. — то, что я прочитал, выглядит как вполне сносный план. А совсем не как безумная авантюра.

В ответ на это Хаджар с Эйненом только переглянулись.

В отличии от остальных, островитянин получил полную версию «сценария»…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 949**

Брустр Динос лежал в своих покоях. Несмотря на видимую простоту, стены покоев были обшиты самыми дорогими породами дерева. На полах лежали лучшие ковры работы мастеров из Моря Песка. Гобелены и картины изображали сцены из мифов и легенд.

Под огромным балдахином, на постели, где даже носитель крови Вечной Горы мог бы лечь плашмя, спало сразу несколько человек.

Вокруг Брустра, как котята вокруг матери, свились клубками такое количество прелестнейших наложниц, что разобрать где чьи конечности было практически невозможно.

Жена Брустра, которая родила ему двух наследников, как и было положено находилась в женском крыле и без разрешения главы рода не имела права его покидать.

Веками так было и так будет — лучше и для женщины и для мужчины…

— Сын мой, — прошептал Брустр.

Поднявшись, не заботясь о том, что может кого-то разбудить Динос едва ли не по телам стонущих наложниц прошелся по кровати спустился на пол.

Зарываясь пальцами в густой ворс ковров, он накинул на плечи халат шелковый халат, вышедший из-под иглы самой Брами. Подойдя к разноцветному витражу, он взял с подоконника бутылку трех векового вина и бокал из прозрачного, как слеза младенца, хрусталя.

Брустр всегда любил все самое лучшее.

Лучшее вино в самых дорогих кубках.

Самые дорогие женщины в самых лучших нарядах.

Лучшие клинки в ножных, за которые можно купить чью-нибудь верность.

Дорогие кони, в стойлах, напоминающих чем-то дома вельмож.

Всего этого у Брустра не было. Этим владели его дед, его отец, его старший брат, но не он. Брустру доставались лишь объедки со стола главной семьи. Семьи, из которой его, младшего сына, выкинули как ненужную, паршивую отцу. Стоило ему отправиться в школу Святого Неба, как он мгновенно понял, что значит быть в кругу аристократов «младшим наследником»,

Шутом и балагуром. Никем не оцененной и незамеченной тенью того, кому по упущению богов повезло родиться на несколько лет раньше.

И не важно, был ли младший сын талантливее или умнее — кровную лини нельзя было прерывать и корону клана получал лишь первенец.

Так было всего…

Брустр так и не отпил вина и, поставив кубок обратно на подоконник, тяжело на него оперся.

Он ненавидел их.

Отца, деда, брата. Ненавидел за те пощечины, что украшивали его лицо алыми пятнами. За плевки, стекающие по спине. За объедки, которые он, после наказания, воровал у слуг.

Ненавидел за то, что за все провинности брата, в итоге наказывали его –Брустра. Ведь нельзя даже тронуть пальцем старшего наследника, которому впоследствии править домом Хищных Клинков.

Он ненавидел их…

Но больше всего даже не за унижения и лишения, а за разрушенную жизнь и растоптанную честь. За то, что жена, которую он должен любить, живет в другом крыле дворца и от одного её вида Брустра выворачивает наизнанку.

За то, что на его постели лежат наложницы, лиц которых по утру он даже и не вспомнит, если сам того не захочет.

— Ленис, — прошептал Брустр.

Он увидел её отражение в вине, плескавшемся в бокале.

Брустр любил все лучшее.

И он любил Ленис — младшую сестру Сальма Тареза, нынешнего главы торгового дома Тарез. Правда во времена, когда они вместе посещали занятия и испытания школы Святого Неба, главами их кланов были совсем другие люди.

Он любил её… каждый взмах ресниц, каждый вздох пышной груди, каждое движение тонких запястий, каждую ноту запаха каштановых волос.

Он думал, что это истинная любовь, что он нашел свою спутницу по пути развития, нашел утешение.

Ведь она отвечала ему взаимностью… Ведь они хотели уехать… сбежать на далекий северо-восток, где раскинулись неизведанные Чужие Земли, не принадлежащие ни одной из Семи Империй.

Регион полный тайн и опасностей.

По легендам, там, когда-то давно, жили драконы в том числе и величайший волшебник — Синий Пламени Ху’Чин. Но, кто бы не отправился в Чужие Земли, уже никогда не возвращался обратно.

Брустр этого хотел… Хотел не вернуться обратно. Не вернуться обратно вместе с Ленис.

Но его брат… он забрал даже её. Забрал Ленис.

Брустр, в день свадьбы, предложил сбежать. Предложил остаться вместе и…

Они лишь рассмеялась ему в лицо.

Зачем ей никчемный младший наследник, когда она идет под венец с будущим главой Хищных Клинков. И у неё будет все — лучшие мечи, лучшие платья, лучшие… лучшие… лучшие…

— Сын мой… — вновь прошептал Брустр.

Отражение предательницы в вине сменилось на облик его старшего сына. Его будущего наследника. Того, кто сможет снять бремя власти с самого Брустра и самого талантливого мечника, которого только видел Даанатан.

Младшего, второго сына Брустра — Париса. Того, кто сейчас спал в соседних палатах. Мальчика, к десяти годам достигшего ступени Оружия в Сердце и Рыцаря Духа развитой стадии.

Да, Парис станет Великими. Затмит даже Тирисфаля, да примут этого старого ублюдка праотцы. Но Париса не будет ждать судьба лишений отца. Нет, Парис будет свободен… Свободен, как птица. Он отправиться туда, куда позовет его сердце и будет владеть тем, что ему завоюет его меч.

Ларис же станет главой клана. Будет править. Ларис…

Слеза скатилась со щеки Брустра. Она упала в бокал вина и развеяла образ его умершего сына.

Он жил по кодексу меча. Мечом он завоевал свою корону. Мечом он отомстил отцу и брату, предательнице Ленис, вот только…

Он так и не смог убить ту, которая была так похожа на свою мать. И именем и взглядом, запахом волос, движением тонких запястий…

Анис стала слугой. Брустр выбросил её из своего сердца и дома, как щенка. Так же, как это сделали когда-то и с ним самим.

— Сын мой…

— Отец.

Брустр вздрогнул. Он медленно, едва не сползая по стенка, повернулся. Там, в глубине покоев, клубились тени. Из них выходил лучезарный красавец со светлыми волосами и бледной кожей. Высокий, статный, горделивый и чванливый. Свободный, как

и его брат. Свободный, как и его отец.

Готовый биться за то, что он считает нужным и важным. Пусть это и не всегда, да почти никогда, не сходилось со взглядами его отца.

Одно только мужеложество… но и это Брустр был готов простить сыну, лишь бы еще раз заключить его в объятья.

— Сын… — Брустр шагнул в сторону тени, но остановился. — Нет, это не возможно… я сам видел… видел как щенок Тирисфаля убил тебя.

— Ты видел, отец… — тень потянулась к Брустру. Постепенно её очертания, одновременно с тем, как она выходила на свет, менялись. Они истончались, кожа из бледной становилось серой. Сквозь неё проступали струпья, кости проедали черви, волосы падали на пол, обнажая белеющий череп трупа. — Ты видел, но ничего не сделал… почему ты меня не спас, отец?!

— Меч… — Брустр держался за сердце. Оно болело так, как еще никогда. –кодекс меча, он…

— Он лишь слова, написанные твоими предками, отец! Ты не спас меня, потому что верен им, но… почему ты не отомстил за меня, отец?! — скелет коснулся плеча Брустра. Холодный, влажный, от него веяло смертью. — Почему мой убийца еще ходит по этйо земле, когда я должен лежать в ней. Не сожженный. Не преданный Реке Мира. Ответь мне, отец!

Брустр моргнул и наваждение исчезло.

Он вновь стоял один в покоях. Спали наложницы.

Плескалось вино в кубке.

И лишь несколько прядей волос лежали на полу и влажное пятно расплывалось на ткани драгоценного халата.

\* \* \*

Хаджар вышел из переплетения волшебных символов, которые начертила Анетт. Эйнен, как и сама некромантка, валились с ног от усталости. Их тут же подхватили заботливые руки Анис и Доры, которые начали поспешно врачевать выбившихся из сил адептов.

Хаджар же смотрел в сторону, где раскинулся квартал Хищных Клинков.

Рядом с ним, плечом к плечу, стоял Том.

— Как думаешь, он купится?

Хаджар вспомнил увиденного им главу Хищных Клинков. Даже без магии теней Эйнена, слившейся с некромантией Анетт, которые превратили Хаджара в мертвую копию Лариса и перенесли его облик за многие километры, рано или поздно Брустр бы все равно пришел за его головой.

Либо так, либо вскоре клан Диносов все равно бы чествовал иного главу. Просто потому, что нынешний бы умер от душевных ран.

Так что все, что сделал Хаджар — лишь ускорил естественный ход событий.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 950**

Не прошло и ночи, как к дому в конце Восьмого Проспекта подъехала карета, запряженный четверкой гнедых. Хаджар, не показывая того, что только её и ждал, вышел из дома, прошелся по хоть немного очищенному от мусора и листьев пустырю и подошел к двум колышкам.

Не переступая незримой черты, вложив рукав в рукав, он стоял и смотрел прямо перед собой. Не потому, что был слишком высокомерен или горделив, а просто слишком уважал законы гостеприимства.

Единственное, по сути, что отделяло общество от полной разрухи. Никак не законы Империй или власть, а именно понимание того, что твоя свобода заканчивается там, где начинается нос другого человека.

Если только, конечно, ты не обладаешь желанием и силой, чтобы этот нос укоротить. В основном, скорее, даже желанием, а не силой.

Из кареты, спустя несколько секунд, вышел весьма стереотипный старичок. Хаджару не нужно было уточнений, чтобы понять, что это поверенный клана Хищных Клинков.

Все они, поверенные, почему-то выглядели почти одинаково. Старые, надменные, царапавшие подбородком само небо и переполненные чувством собственной важности.

Так они выглядели со всеми, кроме хозяев клана. Рядом с ними они мгновенно превращались в скулящих и побитых собак. Даже если при этом их никто и не бил…

— Хаджар Дархан, ученик школы Святого Неба? — спросил старик.

Говорил он так, будто общался не с одним из лучших мечников не просто –поколения, но всего Даанатана и, следовательно, всего Дарнаса (Хаджар был скромен, но знал себе цену), а с самым замшелым бродягой.

Сам бы Хаджар себе никогда не позволил такого. Ни по отношению к бродяге, ни по отношению к Королю. Жизнь научила его тому, что тверже любого металла, всегда оставались лишь вежливость и уважение. Даже по отношению к тому, кого ты не знаешь… особенно по отношению к тому, кого ты не знаешь…

— Все верно, — кивнул Хаджар.

— Примите приглашение от Великого Клана Динос, так же известных как Хищные Клинки, на венчание Париса Диноса, младшего сына главы клана, Брустра Диноса, в статусе старшего наследника клана.

Старик протянул бумажный, не пергаментный, а именно бумажный свиток. Явный признак богатства и статусности. Не каждый дворянский род мог себе позволить использовать для приглашений бумагу — это же сколько её надо закупить, чтобы разослать сотни и тысячи таких свитков.

Кстати сам факт того, что к Хадажру приехал не простой слуга, а именно –поверенный клана, говорил о многом.

— Благодар… — Хаджар потянулся, уже почти сомкнул пальцы на свитке, но старик, внезапно, ослабил хватку.

Подхваченное ветром, приглашение, украшенное вензелями и стянутое алыми лентами, упало на песок под ногами Хаджара.

Поверенный даже не извинился. Он так и остался стоять с протянутой рукой, насмешкой на губах и устах и полной уверенностью в своем превосходстве.

Наглядная иллюстрация того, как старость не означала разум или мудрость. Дожил до седины, а все равно остался глупцом. Даже не понимал, как его просто и открыто использовали.

Хаджар, как того и ожидал старик, нагнулся за приглашением, отряхнул его от пыли и, не убирая в пространственный артефакт, оставил при себе.

Все, как и требовал этикет.

— Не было нужды кланяться мне, юноша, — прокряхтел поверенный.

Вот вроде ничего особенно в этих словах не прозвучало, но, на самом деле, это было довольно-таки серьезное оскорбление. Статус личного ученика Великиого Героя делал Хаджара равным по социальной лестнице старшим наследникам аристократических родов.

Фактически, он находился не только на вершине пищевой цепи силы в Даанатане, но еще и по социальному положению тоже обитал где-то у облаков.

И не важно, что Хаджару было плевать и на первое и на второе. Сила, которой он владел, по его мнению была незначительна, а на социальный статус сперва принцу, затем рабу и уродцу, было плевать едва ли не с того самого момента, как он съел первые объедки в казематах Примуса.

Важно было то, что поверенный — слуга, Хаджар — почти аристократ. Такие слова почти равнялись брошенной в лицо перчатке.

Хаджар посмотрел за спину поверенному. Темная кареты с белым гербом Хищных Клинков.

Брустру придется постараться немного лучше. Пока он даже в подметке не годился той прививке, которую Хаджару сделали несколько раутов общения с Императором Морганом.

Шокируя своим поведением старика, Хаджар, нисколько не смущаясь, глубоко, в пояс, тому поклонился.

— Только бесчестный юный, — сказал он выпрямляясь. — не чувствует того, чья волосы белее, чем у него.

Теперь уже сам старик стоял, как грязью облитый. Всего пара слов из законов гостеприимства, а Хаджар выставил поверенного как жалкого пса, не знающего, когда лаять, а когда выглядеть грозным стражем своих владений.

Поверенный, покраснев и поняв, что уронил свое же достоинство, как старшего, развернулся и исчез в карете. Та, вскоре, развернулась и поехала вдоль проспекта — доставлять и другие приглашения.

Хаджар, покачав головой, направился обратно к дому. Там его уже ждали все те же лица, Том и Анис, Дора и Эйнен и Анетт, которая в данный момент спала на кушетке.

Ночное происшествие вытянуло из неё слишком много сил, так что теперь она отдыхала. Все же Talesh — настоящие маги, были слишком слабы телом. Не многим сильнее смертных, они выживали лишь за счет мощнейшего духа.

Но подобное развитие нынешнему Хаджару, который десятки лет на Горе Стихий постигал магию в виде Королевства Ветра, а затем объединил его с мистериями Духа Меча, оставшимися у него после разрыва метки, считал такое развитие однобоким и неправильным.

Не даром древние с Земли утверждали, что в сильном теле — сильный дух. Нельзя было развивать что-то одно, забывая обо всем остальном.

— Почему ты его не убил? — Анис буквально плевалась желчью.

По ней и по Тому было видно, как сильно они ненавидят этого поверенного. Хаджар не сомневался, что если бы не их план, то брат с сестрой разорвали бы старика, стоило тому только покинуть квартал Клинков.

— Потому что это была ловушка, — Хаджар развернул письмо и вчитался. –третьим днем меня, а так же до десяти сопровождающих, приглашают на празднование венчания Париса.

— Ловушка? — переспросил Том, кажется, прослушавший, все остальное. — что еще за ловушка.

— Поверенный клана — лицо клана, — вместо Хаджара, ответила Анис. — Если бы варвар его хот пальцем тронул, это считалось бы равносильным нападению на самого Брустра и дало бы тому повод ответить тем же.

Именно это, своими словами, и пояснил Хаджар старцу. Древний закон, выставлявший простого слугу чуть ли не вторым человеком в клане, умных делал осторожнее, а глупцов… глупцов он делал вот такими вот стереотипными личностями.

— А разве именно это нам и не надо? Ну, чтобы Брустр напал на варвара?

— Вот поэтому я и спрашиваю тебя, Хаджар, — Анис прищурилась и сделала шаг в сторону Хаджара. — почему ты отказался от этого шанса.

— Потому что это слишком очевидная ловушка, — вздохнул Хаджар. — и попадись я в неё, это бы выглядело слишком неправдоподобно.

— Неправдоподобно?! — Том выглядел максимально потерянным. — Да, проклятье, для кого? Для Брустра?! Он всех вокруг считает людьми второго сорта — даже не заметил бы.

— Он бы может и нет, — в глазах Анис гнев и ярость сменились пониманием. –но есть и другие, кто следит за нами.

Хаджар кивнул.

— Именно поэтому, — он вытащил на свет перо и чернила. — мы пригласим с нами Рекку Геран.

— Почему именно её? — Дора, кажется, была не очень рада перспективе общения с Реккой.

— Все просто, — Хаджар уже начал писать первые слова. — наша знакомая весьма талантливый двойной агент. Работает и на Стражей, и на Тайную Канцелярию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 951**

Клан Хищных Клинков не был воено-ориентированным, как те же Гераны, Зеленый Молот или Вечная Гора, но, тем не менее, их квартал обладал именно той суровой армейской мощью, которой не могли похвастаться остальные аристократические роды.

Высокие, каменные стены самого настоящего замка рассекали изящные и стройные улицы и проспекты Даанатана. Неподалеку от Восьмого Проспекта, практически вплотную к административному центру и Императорской улице, ведущей к Вратам Ярости, вдруг вознесся замок.

С воротами и барбаканом, рвом, залитым алхимической водой, подъемным мостом, зубцами на стене, бойницами и пушками. Все это должно было представляться чем-то несуразным, монструозным и в, то же время, абсолютно нелепым. Но, по какой-то причине, такого ощущения не возникало.

Может из-за того, что мост опустили, пушки занавесили и слуги стояли около барбакана, чтобы приветствовать реку гостей. Пестрые наряды, дорогие украшения на не менее дорогих женщинах, океан слуг, пытающиеся выглядеть старше, чем они есть, юные наследники и дети.

Хаджар с удивлением увидел юную, одиннадцатилетнюю девочку, одетую в платье ничем не уступающим своими вырезами и заливами платью её матери-красавицы.

Вот это, а не замок, выглядело несуразно, монструозно и абсолютно нелепо.

— А я надеялся, — Хаджар откинулся на спинку кресла кареты и задернул занавески на окне. — что прием у Императора станет для меня последним подобным мероприятием.

— Но при этом не выкинул наряд мисс Брами? — Том, напяливший костюм, повторяющий контуры военного камзола, раскачивал хрустальный бокал с вином.

— Слишком много он стоит, чтобы раскидываться подобным, — проворчал Хаджар.

Наряд, сшитый самой Королевой Мэб, выглядел ничуть не хуже того, что создала самая известная портная Даанатана. Но от него явно веяло энергией доспеха Божественного уровня. Заявиться в подобном на торжественный прием — не позволил бы не только этикет, но и стража, которая стояла у врат.

— Если ты получишь звание Великого Героя, то тебе предстоит не один такой прием, — Анис, несмотря на то, что выбирала разные платья, придерживалась одного стиля. Это всегда была черная юбка, а на торсе огромное количество вырезов, лишь немного прикрывающих самые пикантные места.

Мода…

— Кстати о звании, — карета двигалась через чур медленно — очередь аристократов и дворян, приглашенных на празднество, тянулась вплоть до самого начала улицы. — Рекка, не объяснишь что со мной пыталась сделать жена Императора?

— Её Императорское Высочество, как старшая женщина Императорского рода, –Рекка, как и положено Стражу, не снимала доспеха. В данном случае это был парадный, облегченный вариант. Но даже в таком ни один смертный не смог бы по своей воле сесть и, уж тем более, встать. — Обладает печатью первого героя. Древним артефактом, который существовал еще с начала Эпохи Ста Королевств.

Хаджар вспомнил каменную плашку, которой Императрица чуть было его не покалечила.

— И что эта печать делает?

— На несколько секунд высвобождает силу, равную полной мощи первого героя Ста Королевств, — Рекка нисколько не язвила и не строила из себя высокомерную даму. Была в ней черта, которая льстила её самолюбию — когда у неё что-нибудь спрашивали. — Как его звали — не спрашивай, этого никто не помнит. Известно только, что он был обоеруким мечником и имел странное прозвище. Что-то связанное с кривыми лапами.

— Прозвище?

Рекка кивнула.

— В те времена еще не знали истинных времен, Хаджар. Так что за заслуги тому или иному адепту или, как их тогда называли — герою, общество само нарекало именем. Обычно — не очень приятным.

Хаджар подумал о том, что это весьма забавная традиция, хотя и лишенная всяческого смысла.

Став Повелителем и научившись немного иначе чувствовать окружающий мир, Хаджар ощущал, что в татуировке на его руке скрыто куда больше значения и смысла, нежели простое «Дархан» — Северный Ветер.

Это было что-то иное. Мистичное и волшебное.

— Получается, — Том даже подался вперед. — звание Великого Героя это не просто почетный титул?

— Отнюдь, — фыркнула Рекка. С каждым вздохом её доспехи слегка звенели, о ножны, хранящие два клинка-паразита. — Вообще, изначально, великих героев было всего семь.

— По числу Империй, — догадалась Дора.

Сродни Анис, она предпочитала в платьях лишь один цвет — серебрянный. И всегда выбирала те, в которых имелся плащ, при этом подбирала белоснежные волосы диадемой.

— Скорее — по числу плашек, — скучающий Эйнен, напяливший тот же камзол, что и на балу Императора, смотрел в окно на вереницу карет, растянувшуюся впереди и позади их самих.

Диносы явно собирали весь цвет столицы и многие, по случаю такого приема, даже вернулись в город из своих временных жилищ-убежищ.

Хадажр не хотел считать их трусами, ведь у каждого, как и у Наставника Жана, были на то свои мотивы, но… Все же — одни сбежали, покинули город взяв с собой все свои пожитки, а другие остались сражаться и защищать родину.

— Островитянин прав, — кивнула Рекка. — Семь древних печатей — они выдавались каждому, кто мог устоять перед мощью первого великого героя.

— Ну так, а в чем суть? — Хаджар, как и его названный брат, вернулся к созерцанию улицы. — Зачем нужны Великие Герои?

— Как и любой великий человек — они нужны, чтобы защищать народ от великих угроз. Тот, кто обладает плашкой великого героя, отправлялся сражаться с самыми опасными монстрами, противниками или аномалиями. Они были щитами той эпохи.

— Семь героев — семь щитов? — Хаджару показалось, что он уже где-то видел этот символ. И тот факт, что Дора с Эйненом в этот момент выглядели несколько… иначе, лишь настораживало. Внезапно, может благодаря силе Повелителя, а может еще как-то иначе, Хаджар понял, что его товарищ что-то скрывает… Впрочем, у всех были свои тайны. — Получается, до эпохи Ста Королевств общество не было разобщенным?

— Было, — Рекка поправила перевязь и грани ножен хищно блеснули на свету. — но люди того времени умели объединяться перед угрозой, способной их уничтожить.

Хаджар обвел присутствующих взглядом. Он был уверен, что никто из них понятия не имел о том, что Дарнас, как и остальные Империи, находились под властью Страны Драконов.

— Сейчас, спустя столько эпох, люди стали намного могущественнее, –продолжила Рекка. — и одной печати хватает лишь на одну Империю. Что же до твоего вопроса — тот, кто достоин звания Великого Героя, становиться кем-то вроде эмиссара Императора. Он не подвластен законам общества, он стоит над любой ветвью власти. Его ежемесячное содержание превышает годовой доход клана Небесного Ветра.

С началом войны казна клана Геран пополнилась настолько, что они уже давно не были беднейшим из семи аристократических родов. Теперь эту позицию занимали Небесный Ветер, которые владели сетью гражданских воздушных судов. И имено по их делу неспокойное время и немирное небо нанесли максимальный урон.

Но даже так — годовая казна аристократического клана — это колоссальная сума. Так что возникал резонный вопрос — насколько богат… нет, не каждый отдельный Великий Герой, а Императорский род! Ведь, как понимал Хаджар, содержание героев ложилось полностью на их плечи.

А в стране жил вовсе не один Великий Герой и, даже, не два или не три.

Что же — теперь, хотя бы, становилось понятно каким образом у Оруна оказалась такая коллекция драгоценных редкостей.

— И, разумеется, они приносят прямую вассальную клятву Императору, –внезапно добавила Рекка. — Каждый из Великих Героев — личный слуга правителя. Величайшая честь и почесть, которая превосходит все остальные грани звания.

У Хаджара было на этот счет собственное мнение.

После краткого экскурса двойного агента Стражей и Тайной Канцелярии (а может еще и клана Геран. Ведь почему аристократка служила в корпусе, Хаджар так и не выяснил) Хаджар уяснил для себя, что он никогда в жизни не пройдет испытания печатью.

Эйнен и Дора держались за руки, но смотрели в разные стороны.

Анис и Том слегка нервничали.

Рекка, напротив, выглядела слишком расслабленной и спокойной.

Каждый из них, каждый из тех, кому в данный момент Хаджар доверял свою спину, имел свои собственные цели и секреты. Даже его собственный названный брат.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 952**

— Ваше приглашение, — перед Хаджаром, стоило тому выйти из кареты, мгновенно возникло сразу три человека. Все — в доспехах, с клинками разной формы у бедра. Они показательно держали ладони на их рукоятях.

Все трое — Рыцаря Духа развитой стадии, обладавшие мистериями уровня Владеющего. Даже по меркам Даанатана, это была весьма могущественная тройка, которая могла остановить практически любую угрозу.

Наверняка — не рядовые слуги.

— Конечно, — Хаджар достал из-за пазухи бумажный свиток и протянул его охраннику.

Тот сорвал печать и прочитал содержимое.

— Ученик школы Святого Неба — Хаджар Дархан с его сопровождающими, –прочитал охранник и ближайший из слуг уже помчался по мосту к камердинеру.

Почему Хищные Клинки не использовали хоть какие-нибудь артефакты ближней или дальней связи — да кто их знает. Может традиции какие-нибудь.

Мечник посмотрел за спину Хаджару.

— Младшая наследница Зеленого Молота, Дора Марнил, — глубоко поклонился охранник. Мужчина средних лет с густой, побитой сединой бородой и тугой косой. Он выглядел статно и приятно. Явно — часть аристократического рода, а не нанятый воин или слуга. Торжество, учитывая такую охрану, явно было масштабнейшим событием. — Рекка Геран, офицер корпуса Стражей. Островитянин Эйнен. Младший наследник Том Динос с его слугой. Прошу –проходите.

Стражник отодвинулся в сторону. Синхронно с ним отступили и двое других мужей, а вместе с ними и рядовые стражники, напялившие клановые доспехи Диносов. Все, как один, вооружены исключительно клинками.

Том и Анис выглядели так, будто их помоями облили. Диносы, стоявшие у подъемного моста, смотрели на брата и сестру как на грязные помои, прилипшие к подошвам их кованных сапог.

Презрение так и витало в воздухе.

Становилось понятно, почему Том и Анис так редко возвращались в родное гнездо и большую часть времени проводили в Святом Небе или какой-нибудь гостинице.

Хаджар, идя впереди, чувствовал такие взгляды и на себе. Вот только вместе с презрением, там еще присутствовала и ненависть. Воины Диносов, стоявшие через каждый метр вдоль моста, до белых костяшек сжимали рукояти мечей и сабель.

Их желваки едва ли не плясали джигу, а из глаз буквально струилась жажда крови.

Видимо Лариса здесь может и не очень любили, но уважали как более сильного мечника. А для мечников чужая сила всегда была либо предметом зависти, либо мотивирующем восхищением.

Что же — пока все шло по плану.

Пройдя под вратами массивных стен, шириной в пять шагов, Хаджар вместе со своими «сопровождающими» оказался внутри «замка». Теперь становилось понятно, что это скорее не военное укрепление, а отгороженное от внешнего мира огромное тренировочное пространство.

Всюду, куда только мог свободно упасть взгляд, либо растянулись плацы, либо возвышались полосы препятствия, стояли тренировочные куклы, стойки с разнообразным оружием, какие-то ямы, заполненные чем-то не очень приятным. Было видно, что именно здесь тренировались и ковались лучшие мечники империи — клан Хищных Клинков.

По слухам, он один был способен уничтожить любой другой аристократический род, а некоторых даже вместе взятых. Хотя, после прихода к власти Брустра, Диносы никогда более не демонстрировали окружающим силу своего рода.

Брустр оказался весьма… мирным человеком. После убийства своего брата и его жены, он, по тем же слухам, вообще больше меча не обнажал.

Хаджар, до вечера, когда ему пришлось выдавать себя за покойного Лариса, не верил этим слухам, но увидев стоявшего около окна человека более в них не сомневался.

Это уже не был тот мечник, что совершил переворот внутри клана. Это был разбитый вояка, который хотел лишь одного — покоя и достатка. Вот только любой воин, он как акула — покой и достаток для него равнозначен смерти.

Пройдя по мощеной камнем дороге, рассекащей плацы и тренировочные площадки, Хаджар, в составе реки пестрых аристократов и дворян, подошел к главному дворцовому комплексу.

Здесь имелись и другие постройки, но все они меркли перед великолепием архитектурного гения, который увидел перед собой Хаджар. Дворец-замок по своей форме напоминал собой меч, устремленный к небу. И, пожалуй, это было самое высокое и многоэтажное здание, которое Хаджар видел в Даанатане.

По количеству витражей и бойниц, Хаджар насчитал в главной башне-мече по меньшей мере тридцать четыре этажа. Даже в мире Земли, где стальные гиганты уже давно терзали облака, это строение считалось бы масштабным.

— Его построили мои далекие предки, — прошептала идущая рядом Анис.

Хаджар, опять же — будучи Повелителем, особенно чутко ощущал потоки мистерий и энергий. И он чувствовал, как огромный клинок, рассекая небеса, буквально распарывает потоки Реки Мира, сетью выуживая из них мистерии Духа Меча.

— Здесь собираются…

— Мистерии, — кивнула Анис. Она, в отличии от всех других гостей, держала ладонь на рукояти меча и постоянно озиралась. — Даже твой учитель, Хаджар — Великий Мечник Орун однажды заплатил моему деду баснословную суму, чтобы иметь возможность в течение десяти лет медитировать в Палате Меча.

— Что еще за Палата Меча?

Анис только улыбнулась. Слегка печально. Том, в этот момент, старательно разглядывал мыски собственных стоп.

— Если у нас все получится — то вместо рассказа я лучше тебе её покажу.

Хаджар искоса посмотрел на Анис. Девушка выглядела напряженной. Но не потому, что им предстояло провернуть интригу, пусть и простую, но весьма кровавую, а по какой-то иной причине. И это несколько беспокоило Хаджара.

Он прекрасно понимал, что за прошедшие три дня, пока они с Эйненом прорабатывали детали свой тайной махинации, Том и Анис не сидели сложа руки, но… Да и Рекка, которая была чем-то вроде гаранта того, что Император и генерал Шувер не будут иметь ничего против их заговора, выглядела далеко не спокойной.

Хаджар мысленно выругался.

То, что он сейчас намеревался сделать выглядело попыткой засунуть голову в пасть голодному льву, в надежде, что он успеет её вытащит до того, как на шее сомкнуться клыки.

И речь шла вовсе не о Брустре. Хаджар не сомневался в том, что мечник, за десять веков своей жизни, успел накопить достаточное количество знаний и сокровищ, чтобы выглядеть серьезным противником, но Хаджар бы справился с ним. Тяжело, не без потерь со своей стороны, но справился бы.

И совсем другое дело — государственный аппарат Дарнаса и сам Императора во главе. Может в другое время Морган и не был бы против небольшого переворота в клане Хищных Клинков. В конце концов в прошлый раз ему, судя по всему, было плевать.

Но во время войны. Когда над Дарнасом нависла угроза полного уничтожения, подобные междоусобицы делают страну лишь слабее и открывают врагу имеющиеся уязвимости.

И именно для этого и нужна была Рекка — чтобы показать власти, что действия Хаджара и Анис не навредят Империи больше, чем навредил бы этот гнойник, если бы он лопнул бы их аккуратного, буквально хирургического вмешательства.

И этот факт наверняка понимала и Рекка. Хаджар надеялся, что она нервничала именно потому, что не знала детали ситуации, а не потому, что кто-то наверху был против их действий.

Хаджар пока не собирался сбегать из страны. Да и, учитывая его собственный маневр с малой родиной — Лидусом, он теперь был связан с Дарнасом прочнейшими узами.

Император знал об этом.

А Хаджар знал, что Император знает…

Проклятые интриги!

С этими мыслями Хаджар вошел внутрь дворца-замка, где он должен был стать организатором кровавого переворота. Кто бы мог подумать, что именно он –Хаджар Дархан, человек, ненавидящий подковерную возню дворян, станет не просто её участником, а руководителем…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 953**

Камердинер, который встретил группу адептов около входа в бальный зал дворца, выглядел так, как и представлял себе Хаджар. Статный, возрастной, вытянутый по струнке, в глазах которого чести и достоинства было больше, чем можно было найти во всем квартале Хищных Клинков.

Такой человек мгновенно внушал уважение и почтение.

— Достопочтенные, — камердинер вкладывал в это слово именно то, что оно и означало. Без единой нотки лести или обратной тому — надменности, он говорил так, было должно. — спешу напомнить вам, что в этом зале действуют законы гостеприимства, а так же законы империи Дарнас. Прошу читать одни и следовать другим.

— Спасибо, — Хаджар слегка поклонился. — надеемся, что на потревожим покой этого дома.

Камердинер кивнул. Его ладони в белых перчатках легли на ручки дверей, повернули их, а затем камердинер, перекрывая звуки музыки, эхо от разговоров, шелеста платьев и камзолов, стука каблуков по полу, громогласно произнес:

— Хаджар Дархан, ученик Великого Мечника Оруна с его сопровождающими.

Хаджар посмотрел на камердинера и в быстром обмене взглядами увидел просьбу о прощении. Все же, несмотря на свои честь и достоинства, он был простым слугой, связанным клятвами.

Брустр думал, что он ведет очень умную игру, но при этом двигал людьми будто они действительно были простыми пешками. Тем, как он заставил камердинера нарушить правила и представить того не тем титулом, который выбрал сам Хаджар, создало Брустру в лице слуги врага на всю жизнь.

И только глупец будет пренебрегать тем уроном, которые могут нанести «маленькие люди». Порой, когда таких глупцов становилось все больше, начинали рушиться целые Империи…

Власть всегда стоит на плечах маленьких людей, а не иначе.

Проходя внутрь, Хаджар не особо обращал внимание на убранство. Оно, к тому же, мало чем отличалось от того, что можно было увидеть в подобном зале Запретного Города.

Разве что в несколько раз беднее и проще, но это лишь на фоне Императорского рода.

— Все знают свои роли, — прошептала Анис. Она, как и положено слуге, встала за спиной брата. — Пусть боги хранят наши сердца, друзья.

— Сегодня никто из нас не умрет, сестра, — ответил Том. Он посмотрел в глаза Доре, Эйнену и Хаджару, а затем направил свои шаги к подиуму в северной части зала.

— Вы знаете, что делать, — кивнул Хаджару брату и его возлюбленной.

Принцесса эльфов, взяв Эйнена под руку, повела его в другую часть зала. Если Том и Анис направились отдать дань уважения главе своего клана, то Дора направилась к своему.

В итоге Хаджар остался в центре зала абсолютно один (если не считать стоявшую рядом Рекку, разумеется). Он ловил на себе самые разные взгляды. От наполненных любопытством, до ненависти. От похотливых, до абсолютно холодных и безразличных.

Здесь собралось такое количество аристократов и дворян, что глаза разбегались. При этом Хаджар с удивлением понял, что некоторых он знает либо лично, либо они, пусть и мимолетно, но пересекались.

Все же аристократия и дворяне были не только держателями власти, но и обладали огромным личным могуществом. А общество сильнейших — оно всегда тесное и узкое.

— Может теперь, варвар, — Рекка, обойдя Хаджара, встала у того на пути. Ту господа, кто уже направился перекинуться парой слов с Хаджаром, завидев члена корпуса Стражей, развернулись в обратном направлении. — ты расскажешь, что вы задумали.

Хаджар склонил голову на бок и слегка улыбнулся.

— Нет.

— Я все еще жду… — Рекка явно выпалила заранее заготовленную фразу, которой собиралась отреагировать на совершенно другой ответ Хаджара. — Что ты сказал?

Хаджар подошел к сероволосой мечнице, наклонился и прошептал на ухо.

— То, что ты здесь, Рекка, уже говорит мне обо всем, что мне нужно. Это и есть твоя функция — просто быть здесь.

Хаджар отодвинулся и смотрел на то, как бледнело лицо Рекки, а в глазах у неё появлялось понимание, которое вскоре сменила слепая гнев и ярость.

Хаджар прекрасно знал, что нет в мире существа страшнее, чем обиженная или униженная женщина. Но он не мог оставить безнаказанным тот факт, что его самого и людей, ему близких, пытались использовать в своих, корыстных целях.

— Это за джунгли Карнака, да, варвар? — прошипела Рекка.

— Именно, — кивнул Хаджар. — и мой тебе совет, ищейка — больше никогда не попадайся мне на глаза. В следующий раз, когда я увижу тебя, то отправлю к праотцам.

Рекка схватилась было за клинки, но затем убрала руки за спину. Пусть медленно и плавно, пусть явно с надрывом, но, все же, убрала.

Хаджар уже был далеко не тем, кто отправился с ней в джунгли. Он был тем, кто с легкостью одолел противника, вселявшего ужас в сердце Рекки.

— Когда ты понял?

— Про твои клинки? — Хаджар кивнул на пару жутких паразитов в ножных. — И то, то ты отправилась с нами, чтобы найти способ излечиться? Как и то, что именно поэтому служишь двум хозяевам? И то, что именно из-за тебя мы трижды едва не погибли? Почти сразу, Рекка.

Геран сощурилась.

— Те, кто знал мою тайну, варвар, теперь знают лица своих первых праотцов, — затем Рекка повернулась в сторону, куда ушли Дора с Эйненом. — Как и те, кто был им дорог.

Вокруг Хаджара уже начало разворачиваться королевства, как чьи-то мягкие пальцы взяли его за руку.

— Убирайся, помойная крыса, — шипение, которое прозвучало слева от Хаджар, могло заставить напрячься даже самого бывалого рубаку. — Или я переломаю тебе все конечности, и сама отсюда вышвырну.

Рекка мгновенно вытянулась по струнке и отсалютовала.

— Ваше Императорское Высочество, — поклонилась она. — Честь имею.

Стукнув каблуками, Рекка удалилась и, вскоре, скрылась среди гостей.

— Принцесса, — поклонился Хаджар.

— Сколько раз тебе повторять, — шипение сменилось приятным, ни к чему не обязывающим смехом. — для тебя — Акена.

— Разумеется, — Хаджар выпрямился и посмотрел вглубь зеленых глаз прекрасной рыжеволосой дочери Моргана. — принцесса Акена.

Прикрыв рот ладонью, девушка засмеялась. Затем она, нисколько не стесняясь окружающих, сделала шаг назад и закрутилась вокруг. Подол её платья поднялся куполом, открывая щиколотки и даже часть икр.

Белоснежное платье, украшенное звездами и созвездиями, с него, при каждым движении, срывалась россыпь серебристой пыли, которая исчезала уже спустя мгновение.

— Как тебе? — спросила, улыбаясь, Акена.

— Госпожа Брами превзошла саму себя.

Акена улыбнулась еще шире и, взяв Хаджара под руку, направилась к столу с холодными закусками. Люди, только завидев её, расступались и опускались в приветственных поклонах. Никому из них она не отвечала — ни жестом, ни словом.

— Она рассказала, что почерпнула вдохновение из доспехов одного мечника, –Акена, изящным движением, отправила в рот миниатюрное пироженое.

— Польщен, — кивнул Хаджар. — но, Акена, прошу — не надо делать из меня идиота. Что ты здесь делаешь? Императорская семья не посещает подобные мероприятия.

Акена, все с той же улыбкой, взяла еще одну сладость.

— И именно поэтому ты пригласил этого ублюдка в юбке?

Хаджар прекрасно знал об отношениях между Акеной и Реккой, но слышать подобные слова из уст принцессы было, все равно, непривычно и резко.

— Если бы я знал, что можно пригласить вас, принцесса, то немедленно отправил бы гонца.

Несколько долгих секунд они играли в гляделки.

— Считай это платой отца за Карнак, — слегка печально и разочарованно вздохнула Акена. — мой брат терпеть не может подобные мероприятия, так что пришла я. К тому же — мы с тобой немного знакомы. Отец счел, что этого будет достаточно, чтобы ты все понял.

— Проклятые интриги… — Хаджар и сам не понял, что произнес это вслух.

— Именно так, — засмеялась Акена, а затем подмигнула Хадажру. — ты, иногда, напоминаешь мне отца с братом — вы трое патологически не расположены к веселью.

— Надеюсь это единственное, чем я их нап…

— Моя принцесса, — Хаджара перебил знакомый голос. Из толпы к ним вышел Брустр Динос в сопровождении своей жены, маленького мальчика, а так же Тома и Анис. — Какая честь приветствовать члена Императорского Рода в моей скромной обители.

— Глава Хищных Клинков, — кивнула Акена. — я пришла по расположению к вашему гостю — Хаджару Дархану и вашим кровным — Тому и Анис Диносу.

— Разумеется, принцесса, разумеется, — закивал Брустр, а затем повернулся к Хаджару. — Ученик самого Тирисфаля… Что же, я ожидал чего-то большего от носителя такой славы.

Хаджар посмотрел на Тома и Анис, заметил как поодаль стоит Рекка Геран, и как к ним уже идут эльфы вместе с Эйненом.

Сегодня он, наконец, избавиться от бремени клятвы, вот только…

— Здравствуй, Хаджар Дархан, — вперед, перед Брустром, вышел маленький мальчик. Мальчик, в котором ощущался небывалый талант пути Духа Меча. — Я твой самый большой поклонник в этом доме. Прошу, не слушай моего отца –кодекс меча в нем ослаб и он не может простить того, что Ларис оказался слабее.

Мальчик, говоривший совсем не детские слова, протянул Хаджару руку.

— Надеюсь, когда-нибудь, я смогу стать равным тебе, мечник Дархан, чтобы мы могли сражаться с врагами Дарнаса плечом к плечу.

Сердца Хаджара пропустило удар.

Мальчик говорил искренне.

Без страха.

Без сомнений.

От чистого сердца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 954**

Брустр посмотрел на сына с отцовским неодобрением. Взглядом, все еще наполненным отеческой любовью и заботой, но граничащий со скорым и не самым мягким наказанием.

Мальчишка отвечал могучему главе клана мечников абсолютным безразличием. Он счастливо, слегка нахально и беспечно, улыбался и тряс предплечье Хаджара. Тот только удивлялся тому, откуда у столь юного детя подобная крепость воли, духа и, что поражало еще сильнее — тела.

— Уведи его, — процедил Брустр.

Он даже не повернулся к своей красавице жене. Обронил приказ, будто обратился к слуге, а не второму человеку после себя в клане.

— Пойдем, Парис, — женщина наклонился и взяла мальчика за левую руку.

Тот тут же приосанился, с лица сошла шальная улыбка. Выпрямившись и, из сорванца превратившись едва ли не в принца Империи, он прижался щекой к тыльной стороне её ладони.

— Конечно, матушка, — и, не отпуская или не вырываясь из руки жены Брустра, они вдвоем вскоре скрылись где-то среди толпы гостей.

Хаджар провожал их взглядом и чувствовал, как медленнее бьется тяжелеющее сердце.

— Не поздно ли уже, друг мой Брустр, юному воину таскаться за юбкой своей матери? — из-за спин танцующих, в пол глаза наблюдавших за происходящем дворян и аристократов, выплыл никто иной, как Сальм Тарез.

Как всегда, в самых дорогих одеждах, под левой рукой он вел одну из своих самых молодых жен. Юной прелестнице с платиновыми волосами не было еще и семнадцати весен. Под второй, как яркий контраст, шла статная, знавшая всю подноготную аристократов, высокая леди, во взгляде которой читались века интриг и сотни самых разных связей. Как деловых, так и любовных.

Хаджар многое слышал о старшей жене Сальма. О том, что на её фоне, даже самая ядовитая из змей будет выглядеть безобиднее пушистого, белого зайчонка.

Теперь Хаджар понимал, что это было далеко не преувеличение, а ярчайшее из преуменьшений.

Они встретились с женщиной взглядами. Летиция Тарез. Ядовитый, прекрасный цветок, которая сводила мужчин с ума еще в те времена, когда не родился дед Хаджара.

Если в Империи у Моргана и были достойные противники в интригах, так это Летиция.

Она посмотрела на Хаджара с легкой заинтересованность, но без всякого беспокойства и вскоре уже перевела взор скучающих карих глаз на стол угощениями. А если точнее — то на зону с винами самых разных сортов.

— Глава торгового дома Тарез, — Брустр, как и полагается на подобных мероприятиях, сам приветствовал равного себе по рангу.

Старые противники и, пожалуй, в чем-то даже враги, пожали друг другу предплечья. Вот только в этом дружественном жесте было столько взаимной неприязни, что даже поддержать марку у обоих не получилось. Летиция, в ответ на это, только закатила глаза, что-то прошептала мужу и, взяв за руку младшую жену, удалилась к столу.

Полигамия не была официально запрещена в Даанатане, но Сальм Тарез был единственным аристократом, кто открыто позволял себе содержать не только самый большой гарем наложниц, но и, кажется, пять или шесть жен.

— Завтра же, — нарочито громко, так, чтобы услышал весь зал. — Мой сын, старший наследник клана Хищных Клинков, отправится в школу Святого Неба! Он станет самым молодым и самым выдающимся её учеником, за всю историю!

— Вот как? — брови Тареза взлетели и он сделал несколько шагов назад. — А юбка его матери отправиться вместе с ним?

Брустр покраснел. Не от стыда, от едва сдерживаемого порыва прикоснуться к своему клинку.

— Что думаешь, Карейн? — продолжил Сальм. — Позаботишься о мальчике? Мы, аристократы, должны держаться вместе. Ты уж проследи, чтобы юный Парис не связался с дурной компанией… вовремя чистил зубы, ложился спать и не забывал правильно питаться.

— Разумеется, отец, — Карейн, выглядящий ничуть не хуже отца, спокойно жевал зеленое яблоко.

Его нисколько не беспокоила реакция окружающих на его чавканье и тот факт, что он вытирал руки о спины соседствующих гостей.

Желая праведно вспылить, различные вельможи, дворяне и даже аристократы, оборачивались, но, узнавая Карейна, делали вид, что все в порядке и спешили убраться подальше.

Даже невзирая на личную силу, после смерти Лариса, клан Тарезов оказался на одну позицию выше Хищных Клинков. И, в данный момент, пусть они не были сильнейшими, оставляя за собой позицию богатейших, но уже наступали на пятки двум лидерам списка семи кланов.

Марнилам и Вечной Горе, глава которых почему-то не явился на торжество.

Самым могущественным, по совокупности показателей, из семерки.

— Хаджар, — Карейн, вытерев ладонь о спину какого-то старшего офицера, протянул руку Хаджару. — рад видеть тебя здесь, дружище. Немного варварства на таких праздниках жизни никогда не помешает.

Хаджар ответил на жест.

— Эйнен, Анис, Том, Дора, Ваше Императорское Величество. Неужели банда Карнака снова в сборе? Не вижу только малышки Рекки и знойной Анетт. А я ведь так вырядился, — Карейн тут же сник. — хотел произвести на неё впечатление… кстати странно — а где она?

Только идиот бы не понял, что за показной расслабленностью и добродушностью Карейна скрывается нечто иное.

— Поздравляю с праздником, Брустр, — Агвар, Король Эльфов, пожал руку главе Хищных Клинков. — Парис — достойная замена Ларису.

— Замена… — повторил Брустр. — мой старший сын погиб, Агвар. Погиб, как и многие молодые, в погоне за честью и славой, но наш достойный Император даже не счел нужным закончить Турнир, чтобы память о моем сыне прошла сквозь эпохи.

— Даже если бы не случилась война, глава Хищных Клинков, то о вашем сыне никто бы не вспомнил, — стоявшая по правую руку от Хаджара принцесса Акена, смотрела на старшего Диноса так, будто видела перед собой кучу навоза. Хотя, если честно, так она смотрела на всю верхушку айсберга аристократии. — Никто не помнит тех, кто занял хоть какую-то позицию, кроме первой.

Динос повернулся к принцессе. С поклоном, он ответил ей:

— Громкие слова, принцесса, из уст младшей из Императорского рода.

В зале, на долю мгновения, повисла тишина. Даже Хаджар был удивлен подобному безрассудству со стороны Брустра. Тот ведь, в буквальном смысле, бросил в лице Акене тот факт, что она являлась чем-то вроде уродца.

Незапланированное дитя.

Изгой, несмотря на любовь и заботу Императорской четы.

Ошибка судьбы и серьезная проблема для всей страны.

— Но все это лирика, — пока зал, и в том числе — сама Акена, не пришли в себя, Брустр подошел к Хаджару. Настолько близко, что они могли без труда дотянуться до стоявшего напротив. — Хаджар Дархан, ученик самого Великого Мечника Тирисфаля. Мы с твоем учителем были вечными соперниками. Наши клинки снискали славу во всех Семи Империях. Но, увы, я так и не имел возможности схлестнуться с ним в этом веке. Не поможешь ли ты мне успокоить свое сердце и сойтись в поединке, дабы я мог проверить свое искусство меча?

Тишина в зале никуда не исчезла. Народ стоял и смотрел на главу аристократического рода, насчитывавшего сотни веков истории.

Брустра Диноса, надменного и высокомерного мечника, который всегда смотрел на стоявших ниже по социальной лестнице, как на грязь под его ногами.

И вот он, стоявший на пике силы и социальной лестнице; тот, кто мог без приглашения входить в Запретный Город; кто владел целым кварталом в Даанатане и мог себе позволить разве что не звезду с неба, обратился с просьбой к некоему Хаджару Дархану. Человеку, который, если отринуть произошедшее за последние месяца, носил в своих жилах кровь простого варвара.

Даже не коренного жителя Дарнаса.

И, на этом фоне, куда жестче прозвучал спокойный и простой ответ:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 955**

Тишина после ответа Хаджара стала только тяжелее. Она давила на плечи чем-то темным и… смертельным.

Летиция, налившая в бокал вина, раскачивала его из стороны в сторону и, вдыхая аромат, с куда большим интересом смотрела на Хаджара. Младшая жена Сальма выглядела испуганной и жалась к стойкой леди.

Карейн так и не надкусил яблоко и выглядел если не ошарашенным, то явно человеком, который не ожидал, что его застанут врасплох.

Агвар вместе с сестрой Талесией переглядывались и держали руки рядом с волшебными атрибутами.

Одни только лишь сопровождающие Хаджара, включая принцессу, никак не изменились в лице. Хотя в случае с Эйненом это вообще было не возможно.

— Ты отказываешь мне в этом одолжении, юный Хаджар? — Брустр покраснел едва ли не сильнее, чем когда его оскорбил глава дома Тарез, который в данный момент спокойно попивал виноградный сок. — На моем же празднике? В моем же доме?!

— Отказываю, — кивнул Хаджар. — в этом нет никакого смысла, достопочтенный глава дома Хищных Клинков. Ваше искусство не сравниться с мастерством моего Учителя. Я же сам, пока, не достоин того, чтобы защищать его имя в подобного рода поединках. Если вы обратитесь ко мне через несколько веков, то, наверное, я смогу продемонстрир…

Хаджар прекрасно видел, как Брустр потянулся в карман за торчащей оттуда перчаткой. Он видел, как белая кожанная вещь, взлетев в воздух, понеслась к его лицу.

Он мог его остановить. Мог уклониться. Мог, даже не обнажая меча, обратить её, вместе с половиной зала, в пыль. Мог достать Синий Клинок и постараться в ту же секунду, неожиданным нападением, отправить Брустра к праотцам.

Но он этого не сделал.

Он позволил совершиться унизительному жесту.

Перчатка, шлепнув о губы, медленно, едва ли не гусиным пером, упала на пол.

— Подобные оскорбления, Хаджар Дархан, смываются в нашем обществе кровью! — прорычал Брустр Динос. — И я вижу своим священным долгом показать зарвавшемуся простолюдину каково истинное лицо аристократии!

— Что вы себе позволяете, Брустр! — Акена вышла вперед перед Хаджаром. –Немедленно принесите свои извинения! Вы не имели никакого морального права бросать вызов человеку, который лишь отверг ваше предложение!

— Морального — возможно, достопочтенная принцесса, — Брустр, обращаясь к принцессе, даже не думал кланяться, как того требовал этикет. — Но не вы, и даже не ваш отец, не в силах лишить меня права, которое было высечено в камнях закона нашими далекими предшественниками. По законам Дарнаса любой гражданин, может вызвать иного гражданина на дуэль! А с недавнего времени ученики Тирисфаля, старший брат Баронессы Лидусской, являет гражданином Дарнаса!

По залу прошлись шепотки. Слухи в столице распространялись быстрее, лесного пожара. Уже все прекрасно знали, что Хаджар был гораздо старше того возраста, который объявил при поступлении в школу Святого Неба.

Вот только одно дело — знать об этом и совершенно другое — сказать открыто и вслух. Этим Брустр буквально бросил в лицо ректору школу тот факт, что его обвел вокруг пальца выходец с таких дальних рубежей страны, что её жители даже не являлись подданными Императорской короны.

— Как и он имеет право отказаться, — прошипела Акена. Она повернулась к Хаджару, а затем, так, чтобы увидел лишь он один, подмигнула. — Откажись от этой, якобы, дуэли, Хаджар Дархан. Ты имеешь полное право проигнорировать попытки этого человека отомстить за смерть его сына.

И вновь — тишина в зале. Слова принцессы оказались ничуть не менее дерзкими, чем у самого Брустра. И тот это прекрасно понимал.

В общем и целом — все выбросили на стол свои козыри. Сняли маски, сорвали шоры и показали истинное лица.

В этом, когда глава Хищных Клинков, был предельно прав, когда говорил про «истинное лицо аристократии». За внешним блеском и лоском скрывались хищные клыки, готовые порвать глотку любому, кто подойдет слишком близко или обманется этой дурманящей красотой.

Именно поэтому молодые и юные, не знающие правил местной игры, так часто гибли ни за что, надеясь, что в итоге получат все, о чем только мечтали.

— Разумеется, моя принцесса, — поклонился Хаджар. — но ни один мужчина не отвернется от брошенной в него перчатки, если у него еще имеется честь.

Хаджар нагнулся и, как требовал этикет, поднял перчатку и убрал её в свой карман. Сколько историй, сколько песен бардов сложено об этом простом жесте — своей перчатке в чужом кармане, но вот — из века в век, из эпоху в эпоху, мужчины пользуются своим правом законного убийства.

Именно мужчины.

Каким бы не было просвещенным в плане полового равенства общество Семи Империй, но древний закон распространялся лишь на представителей мужского пола.

Женщина не имела права кого-либо вызывать на дуэль. Как, собственно, и её саму.

— Ты слишком поход на них, — едва слышно вздохнула отходящая в сторону Акена.

Хаджару не требовалось уточнять, на кого именно.

— Моим секундантом, я надеюсь, выступит твой старший сын, Сальмю

— О, разумеется, старый друг, — глава Тарезов кивнул Брустру. — Карейн –не откажешься от чести стать секундантом главе Хищных Клинков?

— Секундантом человеку, который пытается убить моего друга? — удивился Карейн, но наткнувшись на строгий взгляд отца, развел руками. — Прости, Хаджар. Патриархата — злая штука.

Он встал по правую руку от Брустра, оставив Хаджара в полном недоумении. Это была часть образа Карейна или он действительно считал Хаджара другом?

Проклятые интриги…

— Как бросивший перчатку, — обратился Карейн к главе Хищных Клинков. –выбирайте время и место.

— Время — сейчас. Место — внутренний двор моего дворца.

— Время и место — услышаны, — Карейн повернулся к Хаджару. — ваш секундант, взявший перчатку?

Вперед, без заминки, всяких сомнений или задних мыслей, вышел Эйнен. Одетый в камзол, держащий в руках шест-копье, он не страшась в данный момент объявил себя врагом если не всей аристократии, то рода Хищных Клинков.

Таков был названный брат Хаджара. Скользкий, как змея и бесстрашный, будто демон.

— Эйнен Кесалия, — представился островитянин.

— Какое оружие выберет ваш подопечный?

— Любое, какое по нраву сражающимся, — ответил Эйнен.

— Слова, получившего перчатку, услышаны, — кивнул Карейн, а затем обнажил свой разделочный нож, которым каждый истинный адепт приносил клятву на крови. — Пройдемте на место дуэли, достопочтенные. Не будем затягивать с этим действом — остынут горячие блюда, а я даже не завтракал.

Вскоре во внутреннем дворе дворца собралась огромная толпа. Она заполонила все дорожки и платцы вокруг тренировочной площадки, по центру которой и встали Хаджар Дархан и Брустр Динос.

Два мечника, которых сама судьба свела таким образом, чтобы их клинки однажды встретились.

Хаджар поднял голову.

Тяжелые, темные тучи затянули небо. В столицу вновь возвращался сезон гроз и дождей.

Дули северные ветра.

Хаджар вновь слышал их рассказы.

Рассказы о дальних странах, о чудесах, которых не видели глаза ни одного жителя Семи Империй. О существах, силы дыхания которых было достаточно, чтобы стереть с лица земли весь Даанатан.

Эти рассказы проносились сквозь сознание Хаджар и, оставляя лишь послевкусие и смутные образы, устремлялись куда-то дальше.

Хаджар не мог запомнить, что ему рассказывал ветер. Порой, ему даже казалось, что он не понимает языка, на котором с ним говорят.

Интересно, как же на самом деле звали того, кто с ним говорил…

— Я позволю тебе, мальчишка, нанести первый удар, — Брустр обнажил свой меч. Слегка изогнутый, покрытый рунами и гравировкой. Он излучал ауру, без малого, Божественного артефакта.

Хаджар мгновенно узнал этот меч — таким же сражался Ларис Динос.

Меч, который, по праву, принадлежал, после победы, самому Хадажру.

Первые капли упали на лицо.

Опять дождь…

Совсем как в тот вечер.

В тот вечер, когда он смотрел на то, как родной дядя вырывает сердце из груди его матери.

— По древним законам, — произнес Хаджар. — когда глава одного аристократического рода бросает вызов другому главе аристократического рода, если последний не имеет наследника, он может выставить вместо себя своего слугу. Пользуясь правом, высеченным в камне нашими предшественниками, как законный, временный глава рода Кесалия, я выставляю вместо себя свою слугу — Анис Динос.

Сверкнула хищная молния. Ударил смеющийся гром и на песок тренировочной площадки, сняв туфли и обнажив клинок, вышла Анис Динос.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 956**

Тишина, которая и до этого была достаточно тяжелой, обрушилась на внутренний двор квартала Хищных Клинков отломившейся вершиной Горы Ненастий.

Она придавила людей. Заставил их сердца пропустить удар, чтобы осознать произошедшее.

Империя Дарнас, как и любая другая из Семи, стояла на тех е семи столпах. Семь — число, несущее в себе сакральный смысл и идущее из самой глубины эпох. Число, смысл магии которого уже давно и всеми утрачен, но память жива в сердцах.

Сама мысль о том, что может появиться восьмой аристократический род была настолько кощунственной, что вскоре зазвучали первые смешки. Затем по рядам волной пролетел чуть ли не истерический смех, которому на смену вновь пришла тяжелая тишина.

Люди осознали, что прозвучавшее не было шуткой, а происходящее вовсе не кем-то поставленный спектакль.

— Что здесь происходит?! — рявкнул Брустр. — у тебя, наглец не хватает смелости или чести?! Что за бред ты придумал с аристократическим родом, главой которого себя назначил?! В Дарнасе семь родов и уж точно в их числе я не припоминаю род Кесалия!

— Древние законы, — спокойно продолжил Хаджар. — Гласят, что семь родов берегут семь краев Империи. Крыльями они укрывают их от всех грядущих ненастий. Росла империи — росли роды и из могущество. Встречала Империи войны и неурядицы и один род, сменял другой.

— Хватит твоего экскурса в истории! — Брустр сделал шаг вперед, но ему в горло тут же уперлось острие клинка Анис. — Уйди с дороги, дрянь!

Брустр уже замахнулся своей рукой, как Синий Клинок вонзился в землю.

И все вокруг замерло. Капли дождя зависли в воздухе. Меньше игольной головки, они несли в себе такую мощь мистерий Меча Синего Ветра, что мало кто из присутствующих мог чувствовать себя в безопасности. И, уж тем более, никто из них не мог не заметить угрозы, рядом с их собственным горлом.

Стоило только кому-то сделать движение и они не были уверены, что им не придется сражаться за свою жизнь.

Закружились ветра. Суровые, холодные, пронизывающие до самых глубин души, они сковывали движения. Даже у самых могущественных из гостей, по их ощущениям, оказалась скованна десятая часть силы.

И это с учетом, что все вокруг превратилось в единое королевство меча, тесно переплетенного с северным ветром.

Одежда Божественных доспехов развевалась позади Хаджара. Синие вспышки молниями возносились вокруг него. Гравировка на клинке — птица Кецаль, казалось, порой взмахивала крыльями и с каждым таким взмахом королевство Синего Ветра увеличивалось в размерах.

Никто не сомневался в том, что это было «лишь» Графство. И, по всем правилам, оно не могло превышать площадью расстояния в сорок шагов, но вот оно уже растянулось на семьдесят, затем на сто и остановилось лишь на расстоянии в сто двадцать шагов.

Цифра, которая в три раза превышала предельную мощь простого Графства.

— Вы дослушаете меня, глава Хищных Клинков! — голос Хаджара слился с раскатами грома и сложно было отличить, где начинался рев природы и заканчивался рев, явно не принадлежащий устам человека. Скорее — какого зверя. — Империя Дарнас приросла баронствами Севера и страной Островов. Территория, которой она приросла, достаточна для того, чтобы очередной аристократический род укрыл её своими крыльями. Я прошу Рекку Геран предоставить письмо из Тайной Канцелярии, заведующей делами аристократии, о одобрении заявки на создание аристократического рода.

Рекка, которая все это время скрывалась в толпе, вышла вперед и продемонстрировала свиток,с которого свешивался изумрудный медальон с гербом Императорского рода.

— Два дня назад, — начала читать она. — в Тайную Канцелярию была подана заявка на создание рода Кесалия. Главой Рода назначается — Эйнен Кесалия, но, в связи с непреодолимыми обстоятельствами боевой травмы и не способности вести дела главы клана, временный, полномочным главой называется глав побочной семьи Кесалия — Хаджар Дархан, урожденный Хаджар Дюран.

— Это какая-то чушь, — хмыкнул Сальм Тарез. Он был одним из тех немногих, кто в центре Графства Хаджара чувствовал себя относительно спокойно. — Уже вот как сотню веков, с момента появления клана Небесного Ветра, не было создано ни одного аристократического рода. Для этого просто не найдется никого, кто скопил бы столько обеспечения для создания рода.

По рядам полетели одобряющие шепотки. Чтобы создать аристократический род, мало было дождаться значительного прироста территорий Дарнаса (что, в совокупности, дали десяток Северных Баронств и тысячи Островов с их морскими территориями — последнее, в особенности).

В казну страны нужны было, к тому же, уплатить обеспечивающий взнос. Взнос, на которые многие крупные дворянские семьи не могли накопить вот уже целые века.

— Взнос предоставлен, — продолжила читать Рекка. — Оригинальный свиток, который содержит в себе полную стойку техники меча Божественного уровня.

— Полная стойка?!

— Вы слышали? Полная стойка Божественного уровня?

— Как такое возможно?! Разве все Божественные техники не находятся под властью Императорского Рода?!

— Не удивительно, что им одобрили заявку! Подобный свиток стоит больше, чем весь квартал Хищных Клинков.

В пространственном кольце Хаджара теперь не доставало одного свитка –свитка удара Черного Ветра. Простого, будничного движения меча Черного Генерала, который он использовал чтобы принять позу для художника.

Но даже в этом легком взмахе содержалось столько глубоких мистерий, что в Дарнасе его приравняли к Божественному уровню.

Сам же Хаджар всегда мог тренироваться, пусть и по максимально урезанной, но довольно подробной копии, созданной в его разуме нейросетью.

Что же — еще одна нить, связывающая Хаджара с прошлым, оборвалась.

— Есть еще одна деталь, — Летиция Тарез, выглядящая едва ли не спокойнее, чем её отец. — Глава аристократического рода должен быть связан семейными узами с представительницей другого аристократического рода и…

Под свист молнии, грохот грома, пачкая в намокшем песке подол платья, вперед вышла Дора Марнил.

— Я, Дора Марнил, объявляю себя, перед лицом аристократии и Императорского Рода, невестой Эйнена Кесалия — главы Рода Кесалия.

— Дочь! — рев Агвара оказался ничуть не менее страшным, чем тот, что принадлежал Хаджару. — Опомнись, дочь! Ты собираешься покинуть наш род, род эльфов Зеленого Молота?!

— Собираюсь, отец, — кивнула Дора.

— И ради, позволь спросить, чего?! — Агвар, стремительно теряющий человеческий облик, указал на Эйнена. — Чтобы связать свою кровь с ним?! Простолюдином?! Более того — простым человеком? Подумай о том, кем станут твои дети?!

— Мои дети станут великими войнами, отец, — твердо ответила Дора. Она взяла ладонь Эйнена и посмотрел в глаза Королю и тете. — И я покидаю клан не ради кого-то, а ради того, с кем связана моя судьба и сердце.

— Подумай, Дора, — прошептала Талесия. Она посмотрела на Хаджара и прижала ладони ко рту. — ты свяжешь свою кровь… нашу кровь не только с Эйненом, но и…

— Это решено, тетушка, — перебила Дора. — и не подлежит сомнению. Вы сделали все, для того, чтобы я приняла именно это решение, так что надеюсь, в будущем, наши кланы смогут сохранить дружественные отношения.

И вновь тишина. Тяжелая, гнетущая.

Потому как всем было известно, что происходит после того, как в Империи появляется восьмой аристократический род. Он получает себе пол века. Пол века на то, чтобы любыми способами убрать со своего пути другой клан и, заняв его место, вернуть обратно число «семь».

— И чем же будет, простите за вмешательство, — подался вперед Сальм. –заниматься ваш клан? Какими крыльями ваш род прикроет баронства и острова?

Хаджар вытащил меч из земли и развеял свое графство.

— Войной, — ответил он.

И где-то вдалеке будто ударили десятки военных барабанов. Они слились с небесным треском, а в следующий миг Анис, с разворота, ударила ногой Брустра в грудь и, отбросив его на несколько шагов, размазалась алой молнией.

Точно такой же исчез и сам глава клана Хищных Клинков.

И пока тысячи глаз были прикованы к происходящему под защитным куполом, Хаджар, скрытый тенями своего друга, смотря за тем, как стекают капли дождя по его мечу, направился обратно в замок Хищных Клинков.

Где-то там его ждал законный наследник клана Динос — Парис Динос.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 957**

Хаджар прекрасно знал куда ему идти — Анис успела в подробностях за эти три дня описать все переходы и коридоры в замке Диносов. Несколько раз, при помощи нейросети, Хаджар конструировал в разуме копию замка и теперь ориентировался в нем ничуть не хуже, чем в доме Оруна.

Свернув около гобелена с изображением пляшущего существа, отдаленно похожего на тролля, Хаджар оказался перед массивными вратами.

Именно так Хищные Клинки — вратами с засовом, отделяли женское крыло от мужского. Около входа стояло два охранника. Суровые мечники, покрытые шрамами боевой славы. В кожаных доспехах и с клинками наголо.

Они словно ждали Хаджара.

Рыцари духа развитой стадии, каждый из них обладал мистериями Оружия в Сердце. Элитные бойцы, которых вскормила машина клана Диносов.

Хаджар проскользил по полу. Взмахом руки он развеял серебристую технику первого из мечников. Поднырнув ему под руку, Хаджар обхватил чужое запястье и развернул под неестественным углом. Сухой хруст слился с вскриком жуткой боли, а затем собственный меч стражника пронзил его собственное горло.

Не останавливаясь, Хаджар развернулся на пятках и подставил тело, которое он держал одной лишь левой рукой, под поток точно такой же серебристой техники. Слившиеся воедино десятки стремительных секущих ударов превратили еще агонизирующий труп в кровавые лохмотья.

Хаджар, сжимая обрубок руки, которая держала меч с лежащей на плоскости лезвия головой, легонько толкнул его вперед. Меч стражника, со свистом рассекая пространство, превращаясь в синюю молнию, пробил насквозь грудь второго стражника и, вонзившись в стену, погрузился в волшебный камень по самую рукоять.

Стражник, еще не понимая, что уже погиб, сделал один, затем второй шаг вперед, замахнулся мечом, но вот его глаза остекленели и он, сломанной куклой, рухнул сперва на колени, а затем и лицом в лужу собственной крови.

Все произошедшее не потребовало от Хаджара больше, чем трех движений и произошло быстрее, чем за удар сердца.

Подойдя к трупу, Хаджар наклонился и прикрыл тому глаза. Нисколько не заботясь о том, что одежды его Зова пачкаются в крови, Хаджар прочитал несколько молитв за упокой души.

Скольких Ласканцев этот воин мог одолеть на войне? Скольких жителей Дарнаса защитить от той участи, что постигла его самого?

Война — страшное дело, но гражданская война…

Правую руку Хаджара обожгла вспышка страшной силы. На ладони еще блестел никому, кроме него самого, невидимый шрам, оставленный принесенной на крови клятвой. Его нельзя было ни стереть, ни скрыть.

Клятва вела Хаджара вперед и он, поднявшись, выдохнул волей, сопряженной с мистериями духов меча и ветра.

Массивные ворота, закрытые засовами магии и стали, разнесло в щепки. Влетая внутрь широкого коридора, чей свод терялся где-то в вышине, они градом осыпались на головы защитницам крыла.

Сотня стражниц выставили перед собой клинки со щитами.

— Держать строй! — гаркнула, стоявшая в середине построения, офицер. –Уничтожить вторженца!

\* \* \*

— Наглая девчонка! — глаза Брустра блестели от ярости и гнева. Вокруг него яркими всполохами бушевала алая энергия, вливавшаяся в технику «Кровавой Охоты» — техники клана Хищного Клинка.

Для зрителей Анис и Брустр появлялись лишь редкими вспышками застывших силуэтов. Будто два изваяния они застывали в позах фехтующих мечников. Каждое их следующее движение продолжало предыдущие, но тела появлялись в абсолютно разных точках сокрытой под волшебным щитом, тренировочной площадке.

— Сегодня ты отправишься следом за своим отцом!

Брустр, с ревом, развернул рукой и выпад, который он направил в грудь Анис, мгновенно превратился в восходящий, режущий удар. Поток алого света, похожего на лоскут огромного, кровавого рукава, понесся следом за его Божественным Клинком.

Несмотря на то, что оба сражающихся использовали одну и ту же технику, их стили разнились.

Брустр наседал с усердием быка и яростью обезумевшего носорога. Он наступал так рьяно и открыто, что казалось, будто глава Хищных Клинков не заботиться о защите.

Но именно нападение и было его защитой. Яростное и неудержимое, не оставляющее и доли секунды на размышления и, даже, самого миниатюрного окошка на контратаку.

Брустр выглядел голодным зверем, который собирался отобрать у врага все, до самой последней крошки.

Анис же, напротив, была легкой и незаметной. Как дуновение весеннего ветра. Как осенний лист, ласкающий потоки ветра. Как песчинка, брошенная в объятья золотого пляжа.

Она лишь слегка оттолкнулась мыском стопы от земли и, разорвав дистанцию, пропустила поток алого света в дюйме от своего лица.

Вторым движением она, огибая Брустра, проскользила по широкой дуге. Подол её юбки распахнулся крыльями ворона и хищной птицей Анис, продолжая «Кровавую» технику, опустила меч в рубящем ударе прямо на голову Брустру.

Тот поднял клинок, чтобы защититься и в этом движение собралось столько силы и мощи, что вокруг него затрещала земля. И, вместе с клинком, поднялись и многотонные куски породы. Пушечными снарядами они полетели в Анис и океан алой энергии разлился под ней.

Сама мысль о том, что она могла бы пронзить подобную защиту, казалось невероятной. Стоило клинку Анис коснуться этой пелены алого сияния, внутри которой кружились вихри мощи Божественного Артефакта — Меча Синего Ветра (именно это название и вдохновляло Хаджара на именование его «собственного» королевства), как она не просто была бы заблокирована подобной мощью, но и мгновенно уничтожена.

Но, когда зрители уже облегченно выдохнули победе Брустра, Анис, внезапно, исчезла и появилась уже в совсем ином месте.

Техника «Кровавого Бега» семьи Динос не была всемогуща. Она была способна изменить траекторию движение и буквально переместить воина, но лишь один раз за одно движение. Анис уже использовала её, чтобы оказаться в позиции «над» дядей. А, теперь, исчезнув второй раз, все с тем же рубящим ударом, она оказалась у него за спиной.

— Что?! — Брустр, буквально разрывая свои жилы, пытался перенести защитный океан в другое положение, но он явно не успевал. — Двойной Шаг?! Как ты можешь его исп…

— УМРИ! — закричала Анис.

Её меч, позади которого так же вспыхнул алый океан, обрушился прямо на позвоночник Брустру.

Толпа зрителей ахнула второй раз. Но вместо того, чтобы увидеть фонтан крови, рассеченные кости и падающие на песок площадки внутренности, под ритм дождя и сливаясь со вспышками молнии, сверкнули искры.

С пояса Брустра, стремительно покрываясь ржавчиной, падал один из многочисленных амулетов.

Правила дуэли, которые выбрал Хаджар, позволяли обоим сражавшимся использовать любые амулеты, талисманы или артефакты, которые только имел в своем распоряжении адепт.

Брустр хорошо подготовился к битве с учеником Тирисфаля. Он взял с собой все защитные и атакующие талисманы, которые только смог нажить за все прошедшие века. Но даже подумать не мог, что он Безымянный адепт, владеющий Герцогством меча, будет вынужден использовать хоть один в битве с Рыцарем Духа развитой стадии, которая лишь недавно, по его меркам, постигла Оружие в Сердце.

Опустив меч и спокойно повернувшись к Анис, Брустр, подставив лицо холодным каплям дождя, игнорировал гремящий за его спиной дождь каменный.

Многотонные глыбы, вырванные из земли, падали на площадку, превращая её из ровной поверхности в жуткого вида каменный сад.

— Если ты так скучаешь по отцу и матери, Анис, — прошептал глава Хищных Клинков. — я как можно скорее отправлю тебя к ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 958**

Хаджар почувствовал, как где-то у подножья замка развернулось могущественное Герцогство меча. Оно лизнуло стены древней постройки, заставив её пошатнуться.

Задрожали потоки Реки Мира и мистерии вспыхнули алыми огнями. Не было никакого сомнения в том, что Брустр действительно по праву являлся главой клана Хищных Клинков.

Если бы не Великие Герои, с их Истинными Королевствами и Божественными Техниками, то именно такие, как Брустр Динос стояли бы на вершине силы Семи Империй.

Хаджар ворвался в строй из сорока Рыцарей Духа развитой стадии и десятка Повелителей начальной стадии и одной — средней. Чем бы не окончился сегодняшний вечер, но клан Хищных Клинков потеряет половину своих лучших бойцов. И этого было не избежать.

Хаджар двигался как сорвавшейся с цепи духа северных ветров ураган и сражался подобно дикому зверю. Без жалости и сомнений, без лишней красоты и плавности.

Каждое его движение имело только одну цель — убить. Каждый его удар –только одну мишень — самую уязвимую. В этом не было красоты плавных взмахов и легких ударов, обманных движений и ложных выпадов.

Хаджар сражался так, чтобы как можно быстрее отправить к праотцам противника, чтобы перейти к следующему и так, до тех пор, пока не останется лишь он один.

Пока другие фехтовали, Хаджар воевал. Пока другие дрались и боролись, Хаджар воевал.

Вся его жизнь, с самого рождения, что в мире Земли, что в этом –безымянном, волшебном мире — не прекращающаяся война за следующий вздох.

Хаджар, пожалуй, не был хорошим воином, но он был прекрасным солдатом.

Тыльной стороной ладони отбив вражеский клинок, Хаджар закрутился юлой. Его локоть топором ударил в висок стражницы. Сминая шлем, будто фольгу, он на две части рассек череп стражницы, но не остановился, чтобы изменить траекторию движения.

Наоборот, лишь набирая скорость, он выхватил из немеющих рук чужой клинок и сделал один, короткий взмах.

Ревущий поток синего ветра, внутри которого плясали драконы-удары меча, ударил по ряду стражниц.

Их соединившиеся воедино вспыхнувшие алой энергией щиты, начали трещать и прогибаться под потоком. Но, все же, они смогли выдержать. Выдержать даже не технику, а простой, будничный взмах меча Хаджара. Почти как тот, что Черный Генерал исполнил для своего художника.

Меч, в руках Хаджара, не выдержав уровня прошедших сквозь него энергий и мистерий, рассыпался в прах. Осталась лишь рукоять и торчащий из неё обломок лезвия.

Этого было достаточно…

Не останавливаясь, продолжая движение, Хаджар присел и, пропустив над собой выпад очередной стражницы, вонзил обломок её под нижнюю челюсть.

Теплая кровь полилась ему на ладонь. Он взмахнул ей, будто отряхиваясь и каждая, из сотен капель чужой крови, вспыхнула мистериями духов меча и ветра.

Они градом осыпались на все те щиты, удерживая строй стражниц на месте. Те, кто не успел скрыться за щитами, падали пронзенными насквозь.

А Хаджар продолжал свой бег. Ударами кулака он крошил артефактную броню. Разбивая её вдребезги, буквально вбивая острые обрывки в тела стражниц, превращая их кости и внутренности в кровавое месиво, он лишь продвигался все дальше.

Каждый его удар ломал чьи-то кости, крошил чьи-то черепа, вырывал глотки или, выхватывая мечи, пронзал ими собственных хозяев.

Оказавшись перед строем щитов, Хаджар, согнул пальцы когтями и буквально разорвал ими щит одной из стражниц. Первой половиной он пронзил саму владелицу, а второй отсек голову стоявшей рядом.

На него обрушился град ударов из клинков. Но ни один из них не успевал даже коснуться одежд Зова, не то, что попробовать их на крепость.

Хаджар оказался за спиной стражницы, которая замахнулась для секущей удара. Мощный удар по локтю вырвал её руку из плечевого сустава. Меч, сжимаемый оторванной конечностью, пробивая шлем, вонзился между глаз спешащей на выручку мечнице.

Девушка закричала, машинально схватилась за фонтан крови, бьющей из места, где только что была рука.

Она опустилась на колени, а затем стихла, когда стопа Хаджара опустилась ей на затылок.

Хаджар рванул дальше.

\* \* \*

На зрителей посыпались острые, разноцветные осколки разбитого стекла, но на них никто не обращал внимание. Как не обращали внимание и на приземлившее где-то около крепостной стены изломанное нечто, в котором с трудом угадывались очертания лат и, некогда, носившей их воительницы.

Недавние гости, а теперь — невольные свидетели свершающейся мести или, может, даже, правосудия, они смотрели на алые, будто огненные, всполохи Герцогства меча Брустра.

— Прощай, Ленис, — сухим, почти могильным голосом, прошептал Брустр.

Взмах его меча, породил не просто океан, а буквально целый мир алого, хищного сияния. Потоки кровавых сечений, оставляя глубочайшие порезы на земле, вспарывая её на сотни метров вглубь себя, заставляя трещать и трескаться защитный купол, устремились в сторону Анис.

Один лишь факт того, что Рыцарь Духа не погибла мгновенно при высвобождении Королевства уже можно было считать невероятным чудом.

Но, Анис, стоявшая на пути простого удара, усиленного Герцогством, не могла даже пошевелиться. Скованная чужой мощь, она могла лишь смотреть на то, как к ней приближается неотвратимая смерть.

— Ленис… — эхом прозвучало в её голове.

Так звали её мать. Прекрасную девушку, которая души не чаяла в своих детях. Да, к мужу она всегда относилась холоднее, чем можно представить, но Тома и Анис она любила больше, чем собственную жизнь.

Память о ней вспыхнула в сознании Анис. Если боги решат и у них с Гэлхадом родиться дочь, она назовет её честь своей матери. В честь цветка, который расцветает лишь в полночь и сияет даже ярче, чем сама ночная, небесная царица.

Ленис…

Мысли о цветке, его сиянии… о ребенке, который уже начинал свою жизнь внутри Анис… о матери, и её ладони на лице Анис, переплелись со всем, что она пережила в джунглях Карнака и в сражении с армией мертвецов.

Если бы когда-то, Ленис не вышла замуж за главу Хищных Клинков, то не появилась бы на свет Анис. А если бы не произошло этого, то сейчас под её сердцем не загоралась бы искра другой жизни, а Гэлхад, возможно, так и остался бы младшим наследником клана Вечной Горы.

Это была связь. Связь, прошедшая сквозь время.

Но была и другая. Цветок… имя… ребенок… смерть… жизнь. Как возможно было отличить, где начиналось одно и заканчивалось другое?

Разве смерть одного, не означает жизнь, для другого. Разве мертвые животные не удобряют почву, чтобы выросли растения. Разве уходящее старшее поколение не дает пространство для того, чтобы могли узнать жизнь молодые.

Но при этом своим рождением, кто-то приносит и смерть. Ведь если бы не родился Брустр, то Анис бы до сих пор могла расчесывать волосы своей матери.

Все это было связано.

Тесно переплетено.

Во всем этом был смысл. Глубокий, таинственный, один лишь отблеск которого внушал Анис ужас. Ужас от осознания того, что она действительно лишь песчинка выброшенная даже не на пляж, а во вселенную.

Незначительная искра жизни, которой предначертано однажды исчезнуть, чтобы дать место для другой.

Потому как искр не может быть бесконечно много — тогда они превращаются в свет. А свету обязательно нужна тьма, чтобы увидеть его на её фоне.

Они связаны.

Как жизнь и смерть

Как цветок и имя.

Как внешняя и внутренняя энергия.

Потому что, на самом деле, то, что человек разделяет, на самом деле является единым целым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 959**

— Наш глава… — кровь точками била изо рта офицера, держащейся за собственный меч, торчащей из солнечного сплетения. — Отомстит за нас и…

Хаджар дернул запястьем. Шея офицера хрустнула и голова изогнулась под незапланированным природой углом. На уголках губ кровь вспенилась, а язык почти мгновенно опух.

Пальцы в хватке Хаджара расслабились и тело упало на пол. С чавкающим, булькающим звуком, оно погрузилось в озеро крови, которое затопило коридор.

Хаджар по щиколотку стоял крови тех, кто не имел ничего лично против него. Да и, тем более, они даже не были врагами. Их общий противник, тот, что действительно угрожал каждому дому и каждой семье, в данный момент находился на западе.

Ласканцы уже перешел границу. Их армии сражалась с легионами Дарнаса не в приграничье, а на земле самого Дарнаса. Кровь людей топила землю.

А в это время Хаджар бился вовсе не с врагами своей родины, защищал не сестру, близких или отчий дом, а убивал воинов, которые могли бы встать с ним плечом к плечу.

Он подня ладонь.

— За все решения мы платим, — Хаджар вспомнил слова Южного Ветра, своего самого первого и одного из самых мудрых Учителей. — платим либо сединой, либо золотом, либо кровью.

Шрам, оставленный клятвой, принесенной Анис, все еще блестел. Сколько бы крови Хаджар не пролил, как бы не были испачканы алым цветом его одежды, он не мог избавиться от этого клейма и того, что ждало его впереди.

Он шел вперед и люди гибли вокруг него.

Те несколько десятков стражниц, что защищали врата в женское крыло, были лишь первой порцией. Позади Хаджара тянулась вереница трупов. Разорванные, разбитые, изломанные тела, вбитые в пол, вонзенные в стены и потолок. Конечности, разбросанные по коридорам. Сломанные мечи, растерзанная броня и щиты.

Хаджар, пожалуй, действительно сражался так, что в «цивилизованном» обществе его бы прозвали варваром. Но не обученны стилям, выучивший азы битвы на полях брани, где важна не красота и правильность движений, а выживание, Хаджар бился так, как велели ему инстинкты и тело.

Может поэтому, ему, на самом деле, было так легко тренироваться с Оруном. Несмотря на то, что Тирисфаль имел стиль — созданный им самим, выросший из того, что он выучил в детстве, их повадки в сражении были в чем-то схожи.

Отправив к праотцам очередную стражницу, Хаджар остановился около украшенных драгоценными камнями, сливавшимися в единый рельеф, дверей.

К его ногам, со стороны коридора, текла кровь.

Скольких он сегодня убил?

Сотню, полторы?

Нет, скорее — почти три.

Не обнажая меча и не высвобождая королевства. Почти не используя мистерий или энергии. Лишь быстро, силу и крепость своего собственного тела.

Зачем?

Почему?

Наверное, Хаджар хотел что-то почувствовать. Вспомнить какого это — биться так, чтобы чувствовать как кровь врага стекает по твоим рукам. Чтобы знать, что именно ты забрал у него жизнь.

Очередной вздох воли превратил двери палат — вершину ювелирного мастерства Семи Империй, в звон драгоценной пыли, уносимой ветром.

По ту сторону стоял мальчишка, которому не было и одиннадцати весен. Двумя руками он сжимал меч — простой Небесный Артефакт.

За его спиной стояла родная мать. Рыцарь Духа начальной стадии. Владеющая оружием… во всяком случае, так бы сказал раньше Хаджар.

Теперь, соединив два Королевства воедино и достигнув ступени Повелителя, он намного тоньше ощущал мир и его связанность в единое целое.

Даже у ступеней владения были свои грани. Один Владеющий мог быть не ровней другому…

Все же — все эти градации, все звания и стадии, на самом деле были лишь пылью, пристающей к ногам идущего по пути развития.

А главным было…

Главным было то, что Хаджар стоял перед лицом мальчика, который собирался во чтобы то ни стало защитить свою мать от пришедшего к ним убийцы.

Хаджар смотрел на Париса Диноса, но видел совсем другого мальчика.

Он видел самого себя.

Видел, как за его спиной стояла Элизабет — его мать… мама…

Хаджар опустил взгляд.

Под его ногами расплывалась лужа крови. И в её отражении он не видел себя.

\* \* \*

Потоки энергии закружились вокруг Анис. Она чувствовала, как в ней сливаются воедино внешняя и внутренняя энергии, как они образуют единое, неразрушимое целое.

— Прорвалась на уровень Повелителя? — надменно хмыкнул Брустр.

Для него, Безымянного адепта с Королевством меча, Повелители были все равно, что мухи, которые лишь напрашивались, чтобы их прибить. Мимолетно. Походя. Невзначай. Прибить, и не вспомнить, потому как — не о чем, даже не «не о ком», а «не о чем» вспоминать.

Удар алого свечение окутал Анис. Он вскинулся яростным торнадо и, пробив купол,заставляя Агвара Марнила и Сальма Тареза закрыть зрителей собственными Королевствами, унесся в небо.

Вот только прошло одно мгновение, второе, а аура Анис не исчезала из Реки Мира. Удар Брустра, пусть и лишенный техники, пусть простой рубящий удар, в который были вложены лишь мистерии и энергия, но,в се же, удар Безымянного мечника, владеющего Королевством.

А затем, вдруг, неожиданно для всех, торнадо алого, кровавого света, взорвалось лепестками цветка, распустившегося при виде полной луны.

Поток силы смял и разворотил защитный купол, а Анис уже исчезла во вспышке кровавой молнии. Она двигалась в пять, нет, в десять раз быстрее, прежнего.

Её движения были настолько быстры, что воздух по траектории её движения вспыхнул кровавыми, огненными всполохами. Песок превратился в блестящее стекло, а затем рухнул в огромну расщелину, разбитую поступью Анис.

Один за одним вспыхивали и отваливались амулеты с пояса Брустра. Но ни один из них не смог сдержать легенрадруню мощь, влившуюся в руки Анис.

— Не… невозм… невозможно, — Брустр, опускаясь на колени, держался за торчащий из груди, пронзивший сердце, клинок.

Позади него, сжимая в руках, вырванный из рук братоубийцы, Божественный меч, стояла Анис, позади которой развевался иероглиф «Меч».

— Это то, о чем я думаю?

— Не может быть…

— Анис Динос действительно гений меча!

— Гений?! Она сущий монстр!

— Не может быть!

— Это ведь он, да? Легендарный истинный дух!

— Да, четвертый вид духа — ипостась самого Духа Меча! Она отмечена им!

Брустр попытался развернуться, но не смог. Силы покидали его и он упал на бок. Кровь текла по песку.

В голове кружился вихрь мыслей. Если бы он отнесся к ней серьезней, то смог бы защититься. Если бы использовал технику — смог бы убить. Это ведь простой повелитель, даже лишенный Королевства.

Но она застала его врасплох.

Точно так же, как некогда, он сам, застал врасплох, собственного брата. Того,к то был в несколько раз сильнее него самого. А ведь для этого не нужно было много — все-то на глазах брата убить младенца на окровавленных руках Ленис.

— Чувствуешь это, дядя? — Анис наклонилась к поверженному противнику. –Это суд праотцов, который ты не выдержишь. Это…

Аура Брустра вспыхнула яркой волной, направленной прямо в живот Анис. Брустр еще не открыл дверь праотцов. Он чувствовал новую жизнь в животе племянницы. И пусть это будет единственным, что он сделает перед смертью –но он заберет эту искру с собой.

— Нет! — Анис отшатнулась.

Она инстинктивно защитилась правой рукой и алый поток света сокрыл её под своим свечением. Когда же он рассеялся, то Анис уже сидела на коленях.

Божественный клинок вонзился в землю перед её лицом.

Из правого плеча фонтаном била кровь. Анис закинула в рот пригорошню пилюль и рана зарубцевалась.

— Что…

— Как такое возможно…

За спиной Анис, по щекам которой, от осознания произошедшего, стекали слезы, трескался иероглиф духа меча. А затем, в таком виде, разбитый, сломанный, ослабленный, он вернулся внутрь покалеченной владелицы.

— Не быть… тебе… королевой… меча, — глаза Брустра остекленели и он замер.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 960**

— Твой отец мертв, мальчик, — произнес Хаджар и удивился тому, как с его уст сорвалось это слово — «мальчик».

Привыкший сталкиваться с существами, намного старше и могущественнее самого себя, Хаджар, внезапно, с удивлением обнаружил, как поменялся с ними ролями.

И вот он сам, могущественный и «старый», стоял перед лицом талантливого юнца. Юнца, к которому он не питал ничего, кроме жалости. Жалости от того, что их свела судьба.

Жестокая ирония, которую так любит эта уродливая старуха — судьба.

— Я тоже это чувствую, Дархан, — кивнул Парис.

Он не сводил взгляда карих глаз с Хаджара. Следил за каждым его движением. Аура Рыцаря Духа развитой , сопряженная с мистериями уровня Оружия в Сердце, разливалась вокруг мальчика.

И тому не нужно было призывать своего духа, чтобы Хаджар понял, какой именно силой владеет юноша.

В этом поколении клан Хищных Клинков породил не одного монстра меча, а двух. Но, вот ведь трагичная комедия жизни, ни одного из них он не сможет уберечь и удержать в своем лоно.

Может это потому, что таким птицам не суждено широко расправить свои крылья?

Хаджар не сомневался в том, что однажды Парис превзойдет Тирисфаля. И, возможно, самого Хаджара. Перед лицом подобного гения, Хаджар был не более, чем просто талантливый мечник.

Да и то — его талант лежал не на чистом пути меча. Ему не было суждено зажечь в Реке Мира своей звезды Меча, которая слилась бы с той, что уже есть. Того, к чему, по сути, стремился каждый мечник.

— Для меня честь, сразиться с тобой, Дархан, — в глазах мальчика не было ни страха, ни сожалений. Лишь стремление к битве. — Пожалуйста, не сдерживайся. Я хочу узнать, насколько крепок мой меч.

\* \* \*

Яростный поток энергии, разбивая потолок, заставил стоявших на площадке зрителей закричать от ужаса.

Королевства, которыми Агвар и Сальм укрыли народ, задрожали и затрещали. Оба адепта почувствовали невероятную мощь, разорвавшуюся где-то над их головами.

Нечто жуткое и смертельное.

— Все закончено, — Анис поднялась на ноги. Из её пространственного артефакта появились просторные, черные одежды, в которые она и облачилась.

О жуткой ране напоминал лишь мокнущий под дождем, развивающийся на ветру, левый рукав. Меч Анис держала тепрь в левой руке.

— Я, Анис Динос, выхожу из клана Кесалия и призываю свою кровь! — она вонзила меч в землю и рассекла ладонь о его кромку. Кровь, стекая на землю, вспыхнула золотом и на ладони Анис, которую та подняла над головой, появилась, на несколько мгновений, метка герба клана Хищных Клинков. –Обрядом древних! Я — Анис Динос, старшая дочь Тенеса Диноса, законного главы клана Хищных Клинков, по праву крови объявляю себя нынешним главой Хищных Клинков! Я сказала!

— Чушь!

— Глупости!

— Зарвавшаяся девка! Парис — наш законный глава!

— Парис — наследник по праву сильного!

— Твой отец был слаб! Брустр забрал корону по кодексу меча!

— Достаточно! — даже вдвое ослабленная мощь истинного, легендарного духа меча, заставила замолчать выкрики из рядов членов Хищных Клинков. Анис, тяжело опираясь на меч, смахнула намокшие локоны с лица. — Нет больше Париса Диноса! Нет его матери! Не его брата! И нет его отца! Вся семья убийцы моего отца отправилась к праотцам! Я и Том — единственные наследники клана Хищных Клинков! И, обрядом древних, если слова мои истины, я призываю Корону!

Мгновение, два, три, а затем на голове Анис появилась корона о пяти зубцах, каждый из которых представлял один из видов меча.

— Диносы! — взревела Анис. — склонитесь перед вашей Королевой Меча!

Секундная заминка, а затем вперед вышел седовласый мужчина. Главный наставник меча в клане Диносов.

— Корона, по кодексу меча, принадлежит сильнейшему, — произнес он. — Моя Королева, — и опустился на правое колено.

— Моя Королева, — склонился еще один.

— Моя Королева!

— Моя Королева!

И сотни, тысячи членов клана Хищных Клинков опускались на колени, чтобы поприветствовать свою новую Королеву. Ту, которая по праву сильного забрала корону. Так, как это было заведено в клане Диносов еще древними. Тот, кто идет по пути меча, идет по пути сильного. И лишь сильнейший может править сильными.

Так, с самого рождения, думали все Диносы.

Они жили этим.

В этом была их суть.

Каждого из них.

Суть в том, чтобы стать сильнейшим.

И, спустя несколько ударов сердца, на ногах не осталось стоять почти ни одного Диноса.

— Брат? — Анис посмотрела на своего младшего брата.

Том стоял под струями дождя. Среди преклонивших колени, он возвышался огромной горой. В руках его лежал обнаженный клинок.

— Зачем тебе власть, сестра? — прошептал он. Трудно было сказать — капли дождя стекают по его лицу или же это слезы. — Мы искали только справедливости. Только упокоения для отца и матери.

— Они упокоятся лишь когда корона вернется законному наследнику! –выкрикнула Анис. — Сперва мне, а затем моему дитя! — и она накрыла ладонью живот.

Шепотки полетели по рядам гостей, которые ожидали скучного, рядового торжества, а пришли на самое неоднозначное событие столицы за последнее десятилетие.

— Мы могли бы остаться с нашими друзьями, — прошептал Том. — Парис бы стал главой Хищных Клинков — он ведь достоин этого, сестра… он не такой, как наш отец и дядя. Не такой, как мы с тобой… Он бы сделал наш клан великим. Сделал бы его достойным славы древних… Он бы освободил всех нас от бремени… бремени быть сильнейшими…

Бурчащий себе под нос Том вдруг поднял глаза на сестру. Яркие, горячие, преисполненные достоинством и огнем. Его меч не дрогнул, когда он отсек им правый рукав камзола.

Его рука не ослабла, когда выкинул родовой меч на песок.

Его сердце не пропустило удар, когда пальцы вонзились в его собственную плоть.

— В этом нет чести, Анис Динос, — процедил он сквозь сжатые зубы. — Твой покойный муж показал мне путь и, да пребудут со мной боги, не убоюсь я пойти по нему.

Сверкнула молния.

Ударил гром. С ним слился полный ужаса и отчаянья крик Анис, когда Том вырывал из плеча кусок плоти, на котором был начертан герб их рода.

— С этого дня я! — прогремел рев Тома, который больше уже не скрывал своих горячих, исчезающих в дожде, слез. — Том из Диносов, больше не являюсь частью клана Хищных Клинков! И пусть от меня отрекутся великие праотцы и да сгниет моя кровь!

Плюнув на собственный кусок плоти, лежащий на песке, не обращая внимания на то, как уродливым шрамом затягивается рана на плече, Том Безродный развернулся, чтобы покинуть некогда родной дом.

— Не так быстро, юноша, — ехидная, плотоядная улыбка расчертила лицо человека, которого боялась вся столица. — Никому не двигаться! Никому не покидать квартала! Территория оцеплена моими людьми! Дело переходит в руки Тайной Канцелярии!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 961**

Хаджар смотрел на лежащего перед ним мальчишку. В луже крови, с рассеченной грудь, он сжимал обломок своего меча. Вторая половина улетела куда-то сквозь пронзенный энергиями и мистериями потолок.

Хаджар развеял Синий Клинок и посмотрел на бледную мать ребенка. Она не смела даже пошевелиться.

— Ты… силен… Дархан.

Парис, хрипя, сплевывая кровью, поднялся на ноги. Шатаясь, он держал перед собой клочок стали, лишенный всякой силы — бесполезный, сломанный артефакт.

— Я… пока… не смогу… победить тебя.

Хаджар смотрел на этого ребенка. В его крахи глазах так и не появилось страха. Лишь сожаление. Сожаление о том, что он был слишком слаб. Слишком слаб, не чтобы победить, а чтобы защитить единственного, по-настоящему родного ему человека.

Много ли десятилетних мальчиков, у которых с рождения лежал весь мир у ног, могут похвастаться такой волей, таким внутренним стержнем, такой силой и такой честью.

Хотя, пожалуй, они и не станут хвастаться.

— Однажды я пощадил того, кого должен был убить, мальчик, — слова давались Хаджару тяжело. — Слишком многим это стоило жизни.

— Тогда… не медли… Дархан, — Парис тяжело дышал. Его руки дрожали. Но не от страха, а от слабости. — Только… прошу… выполни мою просьбу.

Хаджар смотрел на мальчика, стоявшего перед ним, но все так же видел самого себя. Видел Элизабет, стоявшую позади, и видел в луже крови Примуса.

Сколько лет он ненавидел дядю за то, что тот сделал. Сколько ночей посвятил себя мыслям о мести, и сколько сил давали ему эти мысли.

И сколько пустоты затем принесли.

— Почему ты не хочешь меня убить? — вдруг спросил Хаджар.

— Почему… я должен… этого… хотеть? Ты — герой… нашей страны.

— Из-за меня погиб твой отец.

Брови Парис нахмурились и он сделал шаг назад. Но не чтобы быть подальше от Хаджара, а чтобы быть ближе к матери.

— Он… обижал… маму. Сильно… обижал.

Хаджар вздохнул и посмотрел на усыпанное звездами ночное небо. Струи дождя смывали с его лица чужую кровь. Она стекала и с прекрасных одежд-доспехов, сшитых Королевой Мэб. Они вновь блестели и поражали узором плывущих по небу облаков.

Хаджар однажды уже совершил ошибку, которая едва не обернулась катастрофой.

Хаджар принес клятву, которую не мог нарушить.

Но, как говорил один безумец, носящий широкополую серую шляпу и хищный плащ. Законы Неба и Земли и клятвы на крови — как портовые шлюхи. Они есть, они действительно существуют, но все ими вертят так, как захотят.

— По моей клятве я должен убить Париса Диноса и его мать, — Хаджар понимал, что идет по тонкому лезвию. И с одной стороны его была смерть, а с другой — участь куда более страшная. Бесчестие. — и никаким образом не содействовать его спасению. Благо, клятва, не запрещает мне её озвучивать.

Удар сердца, затем еще один. Хаджар молился всем, кому только можно, чтобы парнишка оказался достаточно сообразителен.

Парис, внезапно, широко улыбнулся и оторвал правый рукав.

— С этого дня я! — ребенок, будто открыв в себе второй дыхание, едва ли не смеялся. — Парис из Диносов, больше не являюсь частью клана Хищных Клинков! И пусть от меня отрекутся великие праотцы и да сгниет моя кровь!

Жуткий шрам появился на его правом плече. А, спустя несколько секунд, таким же обзавелась и его мать.

— Ты настоящий гер… — Парис Безродный не смог договорить.

Силы оставили маленькое тело мальчика и тот упал в лужу дождя и крови. Вернее — упал бы, если бы его не подхватил Хаджар.

Он, зажав нос ребенку, вложил ему в рот несколько алхимических пилюль. Тот сделал глотательное движение и, меньше чем через удар сердца, рана на его груди затянулась, оставив после себя длинный шрам.

— Почему ты делаешь это, воин? — впервые, за все время, подала голос мать Париса.

Хаджар поднял на неё взгляд.

— Возьмите, — он протянул пространственное кольцо, снятое с пальца офицера. — В нем достаточно денег, чтобы уехать и осесть в любой стране. Еще там есть несколько пилюль, артефактный меч и свиток с техникой. Если Парис захочет — он может её выучить.

Женщина, бывшая аристократка, а ныне гонимая и безродная мать с ребенком, приняла кольцо.

— Почему? — спросила она еще раз.

— Надеюсь, у него сложится хорошая судьба, — чуть печально улыбнулся Хаджар.

Ударившая с неба белая молния унесла из замка и лежащего без сознания Париса и его мать.

Хаджар, устало утирая лоб, прислонился спиной к стене и так по ней и сполз. Он смотрел на небо и сиявшие там звезды.

Знал ли Учитель Травеса, способный сознанием пронзать время, что однажды техника меча, которую однажды создаст Травес, пройдет через руки Хаджара и, улучшенной, попадет в руки Парису Безродному, истинному гению духа меча.

— «Меч Легкого Северного Бриза», — прошептал Хаджар. — мое первое, пусть и не самостоятельное, творение. Интересно… делает ли это Париса моим учеником?

Хаджар сидел и смотрел на звезды. Холодные и безжизненные. Далекие вспышки прошлого, принесенные в настоящие со скоростью, немыслимой ни для смертного, ни для адепта.

Боги, говорили древние в мире Земли, наблюдают за нами глазами нашего прошлого и глаза эти — звезды.

Хаджар, однажды, совершил ошибку. Но именно эта ошибка указала ему, в этот вечер, истинный путь. Он не был легким. Он не был простым.

Он был тяжелым.

Был сложным.

Опасным.

Смертельным.

Именно таким путем и учила идти честь.

Древние говорили — «пойти по кривой дорожке». Но бесчестие не идет по кривой тропе. Она идет по прямой, чистой, гладкой, ровной и простой дороге. Легкой тропе.

Кривая дорожка, извилистый путь, покрытый бурьяном, с жуткими монстрами по пути, со смертью под каждым углом — это правильный путь.

Им идут единицы.

Остальные лишь слепо бредут за своим поводырем по простому пути. Пути, который ведет в никуда.

— Переобщался с Эйненом, — резюмировал Хаджар. — а может, просто, вечер такой — философствовать тянет.

— Да, вечер действительно странный.

В разрушенное помещение, переступая тела мертвых, брезгливо отбрасывая ошметки плоти окровавленные камни, вошел Декой Шувер, глава Тайной Канцелярии.

— Грязно работаешь, Хаджар, — он взял стул, который непонятно каким образом уцелел после удара Хаджара,поставил его напротив сидевшего около стены адепта.

Вальяжно развернул спинкой вперед и, откинув плащ камзола, раздвинув ноги, уселся. В начищенных до блеска, черных ботфортах Хаджар увидел отражения своего лица.

На этот раз на него смотрел на Примус, а сам Хаджар.

Это радовало.

Радовало тем, что из двух дорог, у Хаджара хватило сил выбрать сложну.

— Стольких перебил, — покачал головой главный ищейка страны. — скольких ты тут положил? Четыре сотни бравых воительниц Диносов? Можно сказать –оставил клан без продолжения их рода. И вот, скажи мне, Хаджар Дархан, что Дарнасу делать в разгар войны, когда у них естественным образом, лет через сорок пять, вымрет весь клан Хищных Клинков — один из сильнейших столпов Империи.

— Надеяться, что клан Кесалия, займет их место.

Правда заключалась в том, что в тот вечер, не один только Эйнен получил уникальную копию свитка.

Правда, заключалась в том, что тогда каждый получил сценарий, который отличался от тех, что лежал у соседей.

Так том узнал о том, какую клятву Анис попросила с Хаджара. И он попросил у Хаджара шанса, чтобы Анис доказала, что она не стала, за годы гонений, копией Брустра.

И собственными глазами Том увидел, что стала.

И он, собственноручно, именно Том, а не Анис, подписал смертный приговор Хищных Клинкам, который растянется на десятки лет. Достаточно, чтобы окреп род Кесалия и закончился сценарий, который Хаджар расписал своему названному брату.

— Ты ведь понимаешь, Дархан, что буквально уничтожил клан Диносов? — Шувер что-то раскачивал в руке. — И это, не спросив разрешения, в объявленном военном положении? Понимаешь, на что я намекаю?

Чтобы свергнуть колосса, не нужно было ломать всю статую целиком –достаточно было разбить его лодыжки. Именно это и сделал Хаджар — разбил лодыжки. Подкосил всю огромную махину тем, что лишил её большей части потомства.

Теперь клан ослабнет. Достаточно, чтобы, спустя время, его свергли.

Анис сделала свой выбор.

Она выбрала другую дорогу.

— Государственная измена, — кивнул Хаджар.

— Безумный Генерал себе не изменяет, правда? — Декой поднялся и отодвинул стул. — Изменник в Лидусе, теперь изменник и в Даанатане. Перед учителем не стыдно?

У всего есть своя цена. И особенно большой ценой назначались правильные, даже не хорошие, а именно правильные поступки.

И Хаджар собирался заплатить эту цену в полной мере.

— Надеюсь, ты не забыл что это? — Шувер протянул перед собой то, что недавно раскачивал в руке.

Потому что только он мог её выдержать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 962**

— Очнись, варвар… — что-то ударило Хаджара по лицу. — Придя в себя… Великая Черепаха… что они с тобой сделали.

Хаджар открыл глаза. Видение или явь, правда или иллюзия, теперь ему это могла подсказать разве что нейросеть.

И, слава Высокому Небу, она подсказывала, что перед ним вовсе не очередной выверт измученного пытками, алхимией и магией сознания.

— Дружище… — каждый слог давался Хаджару с такой болью и трудом, будто он толкал горы в небо. — Ты… выглядишь… лучше.

Эйнен действительно выглядел лучше. Шрамы на его лице были чуть незаметнее, чем прежде. Нет, островитянин не стал Повелителем, но, видимо, либо нашел, либо самостоятельно создал какое-то лекарство. Почему-то Хаджар думал, что правильным вариантом было именно второе.

Думал…

Думать, это вообще, очень, забавно.

Мысли, они почти как крысы, которые бегали в темнице Хаджара. Темница… интересно, а он вообще сбегал из замка Примуса или до сих пор лежит там, измученный, поседевший, скелет смертного, который возомнил себя смертным.

В одной из иллюзий он это видел.

Или то была не иллюзия.

А вообще…

— Приди в себя! — очередная пощечина ожгла лицо Хаджара.

— Спа…си…бо, — прохрипел он.

Эйнен аккуратно отцепил цепи. На них были закреплены крюки, за которые подвесили Хаджара.

— Великая Черепаха, варвар… ты весишь не больше перышка.

Эйнен вытащил крюки из-под ключиц и ребер Хаджара. Он опустил его на плащ, которым укрыл мокрую, гнилую солому, разбросанную по полу каменной темницы. Он отогнал крыс, которые, за эти дни, успели до костей обглодать пальцы Хаджара.

Надо же, какая ирония, почти четверть века назад он, порой, питался крысиным мясом, а теперь они мстили за своих павших собратьев той же монетой.

Жизнь действительно циклично и связана.

— Выпей, — Эйнен протянул к разбитым, разорванным губам Хаджара горлянку с пахучей жидкостью.

Глоток, один, второй.

Бесчисленные раны, порезы, ожоги, следы от укусов, вырезания плоти, кислоты, различных приспособлений пыток. Вместе с грязной кровью, гноем из ран, нечистотами в мышцах и разрушенных энергоканалов, снадобье Эйнена вымывало все, чем только успели напичкать Хаджара.

И, постепенно, его сознание прочищалось.

— Сейчас, потерпи, я сниму с тебя эту дрянь.

Ловкие руки авантюриста, при помощи одному ему понятных волшебных отмычек, всего за несколько минут отстегнули с шеи Хаджара рабский ошейник, превративший его из одного из сильнейших мечников Семи Империй в простого смертного.

Энергия, которая тут же хлынула в его истерзанное энергетическое тело, причиняла такую боль, что он не мог сдержаться от крика.

— Потерпи, брат, — прошептал Эйнен. Закрыв ладонью рот другу, он навалился на наего всем телом, а затем, достав разделочный нож, сделал разрез на горле, куда вылил каку-то жгучую дрянь.

Хаджар потерял сознание.

Кажется, еще в тот момент, когда ему резали горло.

Когда он очнулся, то чувствовал себя достаточно сносно. Энергетические каналы, более или менее, срослись. Кончено, пройдет не меньше недели, до того, как Хаджар вернется к своему максимуму, но и этого хватало.

Тело, приобретшее очередную роспись жуткими шрамами, не болело и выглядело сносно. Растерзанный мышцы, изломанные кости, порванные сухожилия. Все это срослось и исцелилось.

— Чтобы ты знал, мой друг, — Эйнен, сидевший рядом, вытирал краем одежд пот со лба. — я влил в тебя, в данный момент, половину стоимости дома Оруна.

— Великие планы… — Хаджару все еще было тяжело говорить. — требуют больших инвестиций.

— Планы? — «возмутился», сохраняя свою привычную невозмутимость, Эйнен. –То, что предлагаю я — вот это планы. И, стоит заметить, когда мы действуем по «плану», то ничего подобного не происходит!

— Справедливо, — кивнул Хаджар.

С этим действительно было глупо спорить.

— Нет, мы разного безумства за эти годы пережили, мой друг, но это… это… это… переходит все, к Великой Черепахе, границы.

— Сочту за комплимент.

Секунда тишины, а потом друзья засмеялись. Они сидели вдвоем в сердце места, которого страшилась вся столица. Пребывая в казематах, внутри дворца Тайной Канцелярии, расположенного в непосредственной близости от Запретного Города, они смеялись.

В окружении плотоядных крыс, ошметков плоти Хаджара, окровавленных крюков, за которые он лишь недавно был подвешен, они от души смеялись.

— Сколько я здесь? — спросил Хаджар.

— А ты не помнишь?

— Не помню, — покачал головой Хаджар.

Его воля была крепка. Даже слишком. Он бы не сдался под пыткам, а попросту бы, в какой-то момент, отправился к праотцам. Лишь бы не выдать того, что из него пытались вытащить палачи Тайной Канцелярии. Поэтому, Хаджар отдал управление своим телом и частью сознания в «руки» того, кому не ведомы никакие человеческие чувства, лишь цифры и расчет.

И пока нейросеть справлялась с пыткой тела, духа и разума Хаджара, тот пребывал в глубочайшей медитации. Там, где мог сохранить ядро своего «я», не позволяя его разрушить. Вместе с нейросетью они создали вокруг центра личности Хаджара неразрушимую преграду.

— Четыре дня, — ответил, слегка погодя, Эйнен.

— Четыре дня? — Хаджар выдохнул и, сжав кулаки, медленно их разжал. Там, в медитации, ему показало, что прошло четыре года. — А ты не торопился.

— Пробраться незамеченным и протащить «груз» во второй по тайности и защищенности место, после Запретного Города? О том, как я сюда «не торопился», варвар, барды смог спеть целый эпос! Узнай об этом на родине, я бы стал самым знаменитым контрабандистом и пиратом в стране Островов!

Такие пылкие речи — редкость для Эйнена.

— Не сомневаюсь, — Хаджар похлопал товарища по плечу. — Не сомневаюсь, лысый… Теперь к делу. Если прошло четыре дня, то до рандеву с Хельмером осталось не так много времени. Ты принес наши игрушки?

Вместо ответа Эйнен взмахнул рукой и на полу темницы появилась точная копия Хаджара. Только полысевшего, больше похожего на обтянутый кожей скелет, мумию, нежели нормального человека.

Но, самое важное и самое удивительное, это существо дышало.

— Некромантия, — хором, с отвращением, процедили друзья.

Кадавар, заранее созданный магией Анетт, не был живым, в нужном понимании этого слова. Но имел достаточно признаков, чтобы на некоторое время обмануть палачей Тайной Канцелярии.

— Следуй моим указаниям, — вторым взмахом руки Эйнен явил в темнице набор, от которого что-то внутри Хаджара дрогнуло.

Вместе они принялись за работу, по приданию кадавру вида, в котором Эйнен обнаружил своего товарища. На это у них ушло не больше получаса, после чего, вместе, они подвесили живой труп за крюки.

Хаджар окинул второго «себя» взглядом и понял, что еще ни один год, он будет видеть подобное в своих кошмарах.

— Ходили слухи, варвар, — Эйнен вытирал руки о плащ и взглядом ценители осматривал работу. — что ты едва не свел сума одного из палачей, что-то бурча себе под нос во время всех пыток.

— Да?

Хаджар перемотал несколько сцен из памяти нейросети и содрогнулся от ужаса. Перед тем, как уйти в медитацию, он попросил нейросеть воспроизводить его устами самые мерзкие звуки из существующих.

— Высокое Небо, — вдохнул Хаджар и попытался стереть воспоминание из памяти. — я читал им русский рэп.

— Русск… расск… — Эйнен пытался повторить, но не мог. — на каком языке это заклинание, мой друг?

Хаджар никак не ответил. Он толкнул тяжелую дверную створку, ведущую в коридор темницы.

Самое сложное им еще только предстояло — прокрасться в кабинет Декоя Шувера, выкрасть оттуда документы о клане Тарез, затем проникнуть в квартал торговцев и выяснить, чем они так привлекли внимание Хельмера.

И все это до тех пор, пока не спохватились палачи Тайной Канцелярии, и пока не вышло время, отведенное демоном.

— Вперед, лысый, на встречу приключениям, — Хаджар вышел в коридор.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 963**

Хаджар с Эйненом, выйдя в коридор подземелий Тайной Канцелярии, аккуратно прикрыли за собой дверь. Пока островитянин восстанавливал на ней охранные волшебные символы, Хаджар внимательно следил за обстановкой.

Больше всего место, в котором он оказался, походило на канализацию. Покатые, влажные стены, сужающиеся к своду, до которого можно было и рукой дотянуться. Покрытые черной плесенью и грибком. Старые, изрезанные глубоким трещинами, сквозь который стекала вязкая алая жидкость.

Она тягучими каплями падала в желоб, пересекающий пол по центру.

Сперва Хаджар подумал, что это некая разновидность смолы. Какой-нибудь волшебный алхимический ингредиент, который определенным образом влияет на сознание или энергию заключенных, но, присмотревшись, Хаджар лишь поспешно отшатнулся.

Это была кровь.

Черная, густая, застарелая, пропахшая болью и отчаяньем.

За время жизни в безымянном мире Хаджар уже привык, что во всех легендах есть лишь немного… легенды, в то время, как все остальное — сильно искаженная историческая быль.

Но вот к тому, что слухи могут быть не только лишь слухами, к этому еще предстояло приспособиться.

— Жуткое место, — Хаджар дотронулся пальцами до жидкости, текущий по желобу рядом с его ногами.

Как и ожидалось — это тоже была кровь.

— Ты себе не представляешь, варвар, — прошептал островитянин, закончивший восстанавливать магическую печать. — Я видел здесь такое…

Хаджар посмотрел на друга скептическим взглядом, а затем, показательно, вытер кровавые пальцы о влажную, от сырости, стену.

— Хм… хотя, да — ты-то, как раз, знаешь, — спохватился лысый.

Вместе они пошли мимо остальных камер.

— Это нижний уровень их цитадели, — Эйнен аккуратно перешагивал через тела охранников. Никто из них не был убит — лишь мирно спали. Кто-то свернувшись калачиком, подложив под голову свое оружие, другие и вовсе –посасывая большой палец и что-то вереща. — Не беспокойся, когда они проснуться от моего зелья, то ничего не вспомнят.

— Знаешь, друг мой, я бы не беспокоился, даже если бы ты сказал, что они «не» проснуться.

Эйнен лишь «криво улыбнулся», хотя, как обычно, внешне выражение на его лице никак не изменилось.

— Ты сказал нижний этаж — есть другие?

— Я насчитал девять, — ответил лысый. В данный момент, пройдя через отворенную решетку, разделявшую коридор на две половины, он принялся, в той же ловкой и быстрой манере, восстанавливать печать и на ней. — Здесь держат самых опасных… гостей. Чем выше — тем все более цивилизованно. Что, как мне кажется, весьма метафорично и…

— Можно я прерву твои философствования, островитянин, до того, как ты их начал? И, ели что, это риторический вопрос.

— Варвар, — только и ответил Эйнен.

Пока тот возился с решеткой, Хаджар подошел к одной из камер. У той не была закрыта задвижка, которую охранники отодвигали, чтобы посмотреть, что происходит с пленником.

Примерно секунду Хаджар боролся с искушением, но затем, поддавшись ему, заглянул внутрь. Заглянул и, осенив себя священным знаменем, отшатнулся.

Видимо с ним, несмотря на пребывание на девятом уровне цитадели Тайной Канцелярии, палачи обошлись относительно гуманно. То, что Хаджар увидел внутри, будет преследовать его в самых страшных ночных кошмарах.

На распятье висел мужчина. Его черные волосы клочьями свисали с подпаленного, изрезанного, а местами и вмятого внутрь черепа.

Длинные, грязные, они касались пола, где по ним поднимались склизкие личинки каких-то мерзких насекомых.

Левая нога, не доходя до бедра, заканчивалась обломанной, гниющей плотью и костью. Обмотанная пропитанными мазями бинтами, он ссохлась с ними в единое, тошнотворное целое.

Пальцы на руках были вывернуты под неестественными углами. Какие-то из них обрезаны, изломанные, обглоданные или и вовсе — рассечены надвое и ржавеющая пластина торчала поперек ногтю.

Мужское естество пленника, будто ему в насмешку, было приколото на противоположно стене к доске, украшенной весьма похотливой резьбой.

Между ног мужчины свисала трубка, по которой желтая жидкость стекала прямо ему на вторую ногу.

И все это были лишь мелкие и незначительные детали, по сравнению с тем, что палачи сотворили с его торсом. Одного лишь факта, что Хаджар мог поклясться, что там, где у людей находится живот, у этого торчала кормушка для крыс…

Хаджар прислонился затылком к стене и начал быстро-быстро дышать. Он видел всякого в своей жизни. Он видел кадавра, которого они с Эйненом повесили в его же камере — именно так выглядел, совсем недавно и сам Хаджар.

Он видел свою Няню, с которой Примус сотворил, как тогда казалось, невообразимое.

Он видел ужасы войны, перед которыми меркли многие пытки.

Но того, что за мгновение, он увидел в этой камере…

И запах.

Запах, который забирался внутрь легких, проникал в каждую клеточку организма, внутрь души, комком скатывался где-то под черепной коробкой, а затем скручивал внутренности в тугой жгут.

— Лучше не смотреть, — Эйнен выпрямился и отошел от решетки. — Пока я тебя искал, варвар, я увидел такое… такое… не знаю. Может Дарнас и не стоит того, чтобы за него столько людей кровь проливали. Если уж он творит подобное со своими подданными.

— В каждой стране есть подобная цитадель, — Хаджар, отдышавшись, сплюнул. Он прекрасно помнил, как в детстве, даже его собственный отец, в компании главы схожей службы, уходил на чей-нибудь допрос… — К тому же — кто знает, что они сотворили. Может, как и я, вырезали чей-нибудь клан в военное время…

— Может, — с философскими нотками согласился Эйнен. — Пойдем. Слишком мало времени. Зелья хватит лишь до конца этого часа.

Хаджар уже было сделал шаг, как из камеры донеслось:

— Ворон… кружит над миром… безымянным… Ворон могильный… песню… поет… Миру конец… вскоре… грядет.

Старая, очень старая детская считалка-страшилка. Еще сам Хаджар её пугал Элейн, когда мама просила последить за младшей сестрой, а сама удалялась по королевским делам.

Но вот…

Что-то такое, с чем Хаджар не мог тягаться, заставило его развернуться и подойти обратно к камере с жутким пленником.

Он заглянул внутрь.

Этот человек, при все желании, не смог бы говорить. У него был не только вырван язык, но и отсутствовала нижняя челюсть.

— Ворон… — донеслось, словно, изнутри его самого. Изнутри его сознания. Но и этого быть не могло, ибо на шее пленника, так же, как недавно и на шее самого Хаджара, находился рабский ошейник. — Ворон… Слышишь взмахи Ворона внутри твоей души… Северный Ветер?

Хаджар вздрогнул, а потом схватился за рукоять двери. Та была заперта. Без всякой магии. Без единой руны. Без капли энергии. Но даже всей силы Хаджара, сопряженной с мистериями ветра и меча, не хватило, чтобы хоть на миллиметр сдвинуть рукоять.

— Не пытайся, Северный Ветер, — единственный глаз пленника, несмотря на все раны и пытки, горел ясным огнем разума. — Меня не спасешь. Я предан и забыт. Я как могильный ворон — под первым кладбищем сокрыт. Меня не найти. Меня не отыскать. Я лишь под мира конец, воспряну опять. И в пламени ярком, в ком первое имя сгорит, свободу вздохнуть мне обрести предстоит.

Хаджар дергал ручку, но сколько бы он не старался, она не поддавалась.

— Что ты делаешь, варвар? — Эйнен положил ладонь на плечо Хаджару и тот вздрогнул еще раз.

— Ты не слышал?! Он назвал меня по имени.

Эйнен нахмурился. Не в своей привычной манере, а действительно — сдвинул брови.

— Вряд ли он уже что-то кому-то скажет.

— Что?

Хаджар вновь посмотрел внутрь камеры. Там, в углу комнаты, лежал пожелтевший от времени скелет.

— Ты уверен, что вся дрянь местных палачей из тебя вышла? — Эйнен выглядел обеспокоенным и настороженным.

Хаджар еще раз проверил свое тело и при помощи собственного разума и духа, а потом еще и призвал всю мощь нейросети. Лишь последняя смогла найти в нем сотую долю процента нечистот, но этого не было достаточно, чтобы вызывать подобные галлюцинации.

— Может магия Анетт дала осечку? — предположил Эйнен.

— Может, — задумчиво протянул Хаджар, невольно дотрагиваясь до руки, где в татуировки его имени Анетт вплела знаки своей магии, чтобы Эйнен смог отыскать товарища.

Они могли бы проникнуть в цитадель Тайной Канцелярии и без мучений Хаджара в виде её пленника, если бы не тот факт, что она была защищена непроницаемыми чарами, которые снаружи было никак не пробить.

Лишь изнутри.

И именно такой пронзающей иглой и стал Хаджар.

Имелись свои плюсы в том, что некромантия была запрещена в Дарнасе и Семи Империях несколько эпох назад и потому являлась мало изученной ветвью магии.

— Пойдем, — Эйен развернулся и направился к винтовой лестнице. — Ты идешь?

— Да, конечно, — кивнул Хаджар.

Он смотрел на то, как во тьме коридора, в самом его начала, стояла фигура, недавно висевшая на распятье. Стояла на своей одной, жуткой ноге.

— Найди меня, Северный Ветер, — шептала она. — до того, как несчастный влюбленный уничтожит звезду миров.

И она… он… оно исчезло, оставив после себя тьму, сырость и пустоту.

Хаджар несколько раз вздохнул и отправился следом за товарищем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 964**

— Не понимаю, зачем тебе досье Тарезов, — Эйнен вооруженный самыми разными приспособлениями, большинство которых не только выглядели чем-то невероятно волшебным и несуразным, но и еще имели довольно сильную ауру могущественных артефактов.

Хаджар же, в этот момент, стоял около спящего за собственным письменным столом, генерала Декоя Шувер. Ужас всего Даанатана, ищейка Императора Моргана, в данный момент мирно сопел и пускал слюни на какие-то, без всякого сомнения, важные документы.

Кабинет Шувера, как и, по слухам, у самого Императора, был достаточно небольшой площади. В нем помещался один единственный шкаф, занимавший все левую стену, напичканный свитками, талмудами и чем-то, очень отдаленно, напоминающим папки.

Некие, перевязанные веревками, деревянные плашки, внутри которых покоилось сразу несколько свитков. И на каждом висела магическая печать, которую даже Хаджару лучше было бы не трогать. Если он, конечно, не хотел лишиться руки или какого-нибудь другого выступающего органа.

Некоторые из «папок» были прикрыты отрезами ткани с начертанном на ней гербом той или иной дворянской семьи. Видиме в столице, помимо семи кланов, имелись и другие крупные организации, за которыми следил генерал Шувер. Но оно и понятно — когда отыскать более удобный момент, чтобы изменить расположении сил, как не во время войны.

Кроме шкафа, здесь стоял массивный стол из драгоценных пород дерева, несколько дорогих ковров из Моря Песка и витраж во всю северную стену. Из него открывался просто потрясающий вид на Восьмой Проспект, в центре которого и расположилась резиденция Тайной Канцелярии.

Тайное хранилище, в котором держались документы, касающиеся самых опасных сфер интересов Шувера, найти было не так уж и сложно. Хотя, не сложно для Эйнена — Хаджар бы никогда не отыскал.

И не важно, что он был сокрыт под картиной Императора. Это в мире Земли можно было что-то придумать с запирающим механизмом или просто картину в сторону отодвинуть.

Здесь же некий умелец наворотил столько волшебства, различных рун и иероглифов, что от одного взгляда сквозь Реку Мира, после того как Эйнен снял скрывающую пелену, было достаточно, чтобы даже у Хаджара голова разболелась.

И это учитывая, что он был Повелителем.

Как Эйнен, имея стойкость разума Рыцаря Духа даже не развитой стадии и, тем более, не пиковой стадии, с этим справлялся — одной Великой Черепахе известно.

— Дай еще его крови.

Хаджар посмотрел на Шувера, на щеке которого и без уже три пореза алели.

— А ты уверен, что он не проснется? — настороженно спросил Хаджар.

Не то, чтобы он боялся силы Шувера, просто что-то ему подсказывало, что даже всей его мощи не хватит, чтобы выбраться из закрытой Тайной Канцелярии.

Не нужно было быть контрабандистом Эйненом Кесалия, чтобы заметить невероятное количество разнообразной магии, которой был пропитан каждый камень в кладке этого здания.

Войдя сюда по своей воле, уже мало кто смог бы выбраться наружу. Даже Оруну потребовалось бы раскрыть весь свой потенциал, чтобы сломить то нагромождение чар и магии, которое здесь имелось.

Что, кстати, наводило на мысль, что Запретный Город был защищен куда сильнее, чем хотел показывать народу Морган…

— Зелье, которое я распылил в системе их вентиляции, создал Наставник Макин, планируя усыпать им Запретный Город и всех Великих Героев, которые пришли бы на прием к Императору.

— Прием для Великих Героев?

— Скорее, если верить документам Макина, их очередное собрание, — Эйнен, не оборачиваясь к другу, продолжал орудовать около портрета Императора. –Он утверждал, что именно на нем решаются самые важные вопросы Дарнаса.

— Значит, все же, это не просто звание и положение слуги…

— Скорее личного поверенного, — согласился Эйнен. — Но, тем не менее, Макин считал, что Император и все Великие Герои хранят вместе какую-то тайну. И что они нужны, конкретно в Дарнасе, чтобы защищать и оберегать эту тайну. И что, после смерти Оруна, Моргана куда более нервирует внутренняя ситуация, нежели война с Ласканом.

— Думаешь это связано со Страной Драконов?

Хаджар действительно имел от своего названного брата секреты, но Страна Драконов и её сениоритет над Семью Империями в них не входили.

— Вряд ли, — «пожал плечами» островитянин и вонзил в портрет какую-то волшебную иглу. — Кровь, варвар, дай мне уже его кровь.

— Ах да, прости.

Хаджар в четвертый раз рассек Синим Клинком щеку генерала Шувера, а затем, усилием воли, отправил несколько капель в сторону Эйнена.

Тот, точно таким же образом подхватил их и опустил на металлическую плашку, которую прицепил к вонзенной внутрь портрета иглы.

— Очередные тайны и интриги, — вздохнул Хаджар и устало покачал головой. –Раньше было проще, друг мой.

— Когда нам нужно было защищать караван Рахаима от бандитов и мы не знали, что Рахаим — волшебная копия Повелителя, который обитает в мифическом Подземном Городе, что он ищет легендарную Библиотеку Города магов, потому что был влюблен, с детства, в девочку, которая на самом деле — волшебный голем, а человек, который хотел нас определить и помешать нам, преданный им же самим сын — Санкеш, бывший принц и раб, сбежавший из настоящего Севера? Если это время, мой друг, обошлось для тебя без тайн и интриг, то да — раньше было проще.

— Ты ведь не мог обойтись без этой лекции, да?

Эйнен вновь «пожал плечами».

— Тайны, варвар, это суть нашего мироздания. Все вокруг нас — тайна. Начиная первым вздохом младенца, заканчивая мгновением его смерти. От нас, простых адептов, идущих на ощупь по пути развития, сокрыта, за шорами, целая вселенная. Мы же лишь смотрим на неё через приоткрытую щелочку.

Хаджар грязно выругался.

— Лучше бы ты работал молча.

— Лучше бы ты не был таким варваром, — «хмыкнул» Эйнен, а затем, перебивая Хаджара, ловкой чем-то щелкнул, где-то что-то повернул, начертил волей несколько волшебных рун и иероглифов, после чего портрет императора свернулся свитком и исчез в верхней части рамы.

— Опять же, — островитянин сделал шаг назад и отряхнул руки о штаны камзола. — об этом веками бы пели песни барды. Об Эйнене Островитянине, не только поникшем в цитадель Тайной Канцелярии, но и обокравшем тайник самого генерала Шувера. Мои праотцы, наверное, пару эпох от радости пить будут.

— Скромен, — фыркнул Хаджар.

Он подошел поближе к тайнику — простой выемке внутри стены, в которой лежало несколько свитков. Среди прочих, он нашел и тот, что был украшен печатью с гербом клана Тарезов.

— Можешь смело их брать в руки, варвар. Они лишены той магии, что свитки в шкафу.

— Не находишь это странным?

— Нет, — тут же ответил Эйнен. — самоуверенным, надменным, презрительным к тем, кто попытается взломать это хранилище — безусловно. Но не странным.

— Резонно, — согласился Хаджар.

Он вытащил свиток торгового дома Тарезов и, развернув его на мгновение, тут же свернул обратно. Даже не имея нейросети, этого было бы достаточно, чтобы в любой момент иметь доступ к запечатленной в нем информации.

Убирая обратно, рука Хаджара внезапно вздрогнула.

Внутри, разумеется, лежало не ровно семь свитков, а больше двух десятков. И, среди прочих, Хаджар увидел и самый невзрачный. Самый тонкий. Самый старый и явно давно уже не открывавшийся.

Он был связан веревкой, замкнутой в печати с гербом парящего ворона.

Хаджар уже видел этот символ.

Символ Ордена Ворона — последователей Черного Генерала, первого из Дарханов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 965**

— Ты уверен, что хочешь пойти один?

Сокрытые под тенями Эйнена, друзья стояли около высокой стены, за которой скрывался квартал лучших и самых успешных торговцев Дарнаса.

В отличии от всех остальных кварталов, район Тарезов никогда не закрывался, да и охрана у него, как таковая, практически полностью отсутствовала. Во всяком случае — во внешнем периметре.

Там, где находились лучшие магазины и торговые лавки с самыми редкими артефактами, алхимическими ингредиентами, свитками различных техник и знаний.

Здесь продавали все, что можно продать, начиная от тканей и заканчивая древними картами сокровищ. И покупали все, что можно купить.

Так что, говоря, что они стояли около высокой стены квартала, Хаджар имел ввиду именно внутреннюю часть владений Тарезов. Ту, что как раз таки, была третьей по защищенности после Запретного Город и дворца Тайной Канцелярии.

Стены, несмотря на относительную тонкость — всего в два шага, и на скудность охраны на парапете — по два стражника через каждые сто метров, здесь имелось просто невероятное количество магии.

Один лишь факт присутствия у подножья любого постороннего было бы мгновенно зафиксирован, а в случае необходимости, заглазевшемуся на многочисленные лавки и магазины, прилетело бы по голове какой-нибудь волшебной дрянью.

Единственным исключением из общей пелены волшебства являлись ворота, ведущие в сад дворца Тарезов. Их охраняли отнюдь не люди, а четыре голема — огромные псы, стилизованные под мифическим псов-стражей. Массивные, с квадратными челюстями, огненной гривой, рыжей шерстью и лапами, толщиной с дубовый ствол.

Каждый пес в холке возвышался на добрых пять метров, а в длину был в четверо больше.

Хаджар не сомневался, что в поединке смог бы их одолеть, но явно не обошлось бы без крови и потерь с его стороны. К тому же в данный момент он находился не в своей пиковой форме. А подобные подвиги потребовали бы максимума сил.

— Сделка с Хельмером — только моя сделка, лысый, — Хаджар облачался в специальные одежды, сшитые Анетт и Эйненом из ткани страны Островов.

Она обладала особыми свойствами поглощать магию вокруг себя. Вкупе с магией слов мертвых Анетт, у островитянина и чернокожей волшебницы получился весьма дорогостоящий артефакт, за которых в определенных кругах предложили бы баснословные суммы денег.

Впрочем, не только в определенных — Хаджар был уверен, что Тайная Канцелярия тоже бы не отказалась приобрести наряд, позволяющий незамеченным пробраться в большинство магически укрытых строений.

Единственное «но» — человек, надевший этот костюм, не должен был использовать никаких техник или мистерий. Иначе он тут же бы выдал свое присутствие и, более того, полностью уничтожил тонкую магию костюма.

— Тогда — до встречи, друг мой, — Эйнен отошел на несколько шагов и, присев, подставил сжатые лодочкой ладони. — Пусть дух обезьяны, укравшей персик мудрости из сада Яшмового Дворца, пребудет с тобой.

Обезьяна-воровка, пошедшая против небес в составе армии Черного Генерала –она была символом-защитником всем пиратов и авантюристов. Хаджар уже давно хотел спросить, какую связь она имела с техникой Эйнена — самой лучшей и могущественной его техникой — Радужной Обезьяной, но все никак не решался.

У всех были свои тайны…

Фиолетовые глаза друга сверкали во тьме яркими звездами.

— До встречи, — кивнул Хаджар.

Черные, плотные одежды, тесно облегали его фигуру, превращая Хаджара в живую мумию. Взяв разбег, он оттолкнулся сперва от земли, а затем и от подставленных рук Эйнена.

В ту же секунду островитянин, будто в противоход толчку стопы друга, рухнул внутр своей тени и исчез.

Хаджар же взмыл в небо. Из-за тяжелых, темных облаков, выплыла красавица царица ночи. Почти полная луна. Почти закончившийся срок, отведенный им демоном.

Хаджар, раскинув руки, дождался пока достигнет пика инерции, застыл на пару мгновений, лежа в воздухе, а затем позволил телу свободно падать спиной вниз.

Взмахнув рукой, он выпустил ленту с руки. Она, бесшумнее хищной змеи, обвилась вокруг торчащего над стеной зубца. Схватившись за неё, Хадажр рухнул вниз, а затем, ведомый инерцией, вновь взмыл в небо, но на этот раз уже куда выше — до границы парапета.

Кошкой, без единого звука, он приземлился на мыски ног и подушечки, так же обмотанных лентами, пальцев. Рывком он подлетел к ближайшим стражникам.

Коротким тычком сжатых пальцев в затылок, он выбил позвонок, крепящий ствол позвоночника к черепу. Смерть мгновенная и безболезненная.

Первый из стражников еще не успел упасть, как Хаджар уже опутал все той же лентой рот второго стражника. Тот лишь замычал, как его голова несколько раз крутанулась вокруг своей оси.

Их обоих Хаджар усадил к зубцу стены, а затем поставил между ними заранее заготовленную бутылку вина. Если кто-то увидит их издалека, то примет за вусмерть пьяных. Пройдет не меньше минуты, прежде чем он сперва попробует докричаться, потом дойдет и осознает, что это мертвецы.

Простые решения — всегда самые верные.

Хаджар, оттолкнувшись от парапета крепостной стены, прыгнул спиной вниз –так, чтобы видеть, что происходит на стене. В воздухе сделав несколько кувырков, он упал аккурат за кустом пышной растительности. Шипы цветков потянулись к нему, будто принюхиваясь, а затем замерли.

Весь тот красивый, изящный сад с фруктовыми деревьями, прудами, полными рыбы, каменными дорожками и мостами, на самом деле был не предметом восхищения для взоров гостей (хотя и им тоже), а одним из самых надежных стражей.

Досье генерала Шувера, включавшее подробную карту дворца, едва ли не богаче самого Запретного Города, подробно описывало каждый куст и каждое дерево, каждую клумбу и пруд.

Клан Зеленого Молота и его маги постарались выполнить заказ Тарезов на совесть и создали огромного живого стража, способного уничтожить даже взвод Безымянных, рискни они сюда проникнуть без приглашения.

Выражение «мой дом — моя крепость» в случае аристократии приобретало особенно яркие краски.

Осторожно проходя по зачарованным камням дорожек, пересекающих смертельно-прекрасный сад, Хаджар вскоре подошел к стене высокого, почти семидесяти метрового, дворца. Он, в дань уважения предкам Тарезов — выходцев из Моря Песка, был сделан в том же стиле.

Пузатые стены, башни, увенчанные приплюснутыми куполами, напоминающими булавы. И обилие белого камня, синей росписи, сделанной не краской, а драгоценными камнями.

— Торговцы, — процедил Хаджар.

Он, осторожно, прижимаясь к стене и затихая, когда мимо него проходили патрули местной стражи (не в пример Хищным Клинкам, здесь редко когда можно было встретить Рыцаря Духа выше, чем средней стадии), Хаджар подошел к двери, ведущей внутрь восточного крыла дворца.

Именно там, по тем же донесениям Шувера, находилась «таинственная, неисследованная область дворца, в которую не пускают даже ближний круг Сальма».

Войдя внутрь, Хаджар оказался в простом зимнем саду. И, если бы не досье, не знал бы что и делать, а так он подошел к яблоне и надавил на её выступающий корень.

В центре зала тут же заскрипел волшебный механизм и внутрь пола начала уходить винтовая лестница. Хаджар аккуратно спускался по ней внутрь тускло сумрака, освещенного при помощи волшебных факелов.

И, чем ближе он спускался, тем ярче ощущал происходящее внизу нечто.

Вскоре он оказался на балконе огромного амфитеатра. Площадью в сотню метров, вдоль его границы стояли статуи различных существ, пришедших из самых жутких и древних сказаний. Мужчины с ногами козлов и рогами оленей, держали свод на плечах. Женщины с двумя парами грудей прижимали ими к статуям других мужчин, чьи половые органы извивались настоящими змеями.

Крылатые подобия девиц расправили перья, которыми так же держали своды. У их ног-лап лежали мужчины, которые больше походили на животных.

Неудивительно, что в последние дни, по донесениям, мало кого из клана Тарезов видели в городе — мерзкие сектанты собрались в этом амфитеатре.

Закутанные в балахоны, обнаженные, пребывая в трансе, они то поднимались, то кланялись, стоя полукругом, некоему каменному божеству.

Жуткий монстр, похожий, одновременно, на десятки разнообразных тварей, склонился над алтарем.

Точно так же, как над ним склонился и Сальм. В его руках блестел кинжал, сделанный из неизвестного Хаджару материала.

На самом же каменном ложе, опутанный волшебными веревками, лежал полураздетый Карейн Тарез, на груди которого блестел начертанный кровью волшебный символ.

Кому принадлежала кровь догадаться было не трудно — рядом, у самого подножия, лежала одна из жен Сальма. Из её рассеченного горла до сих пор капала алая жидкость.

Взгляд Хаджара пересекся со взглядом Карейна. И его сухие, разбитые губы, прошептали.

— Помоги… друг…

Один удар сердца, второй, затем Сальм, что-то крича на незнакомом языке, опустил кинжал на грудь Карейна. Хаджар, в это мгновение, уже устремился в рывке, усиленном мистериями и энергией.

Но вместо того, чтобы оттолкнуть Сальма в сторону, он вдруг оказался пойман рукой Карейна, который успел скинуть одну из веревок.

Кинжал воткнулся не в центр волшебного символа, в куда-то под ребро.

— НЕТ! — заревел Сальм и вокруг него начало раскрываться что-то куда более жуткое, чем просто Истинное Королевство Меча.

Но было поздно — Хаджар чувствовал, как вместе с Карейном он проваливался внутрь каменного постамента.

Они, держась за руки, все падали и падали внутрь, пока Хаджар не осознал себя лежащим в траве.

Вокруг него поднимались высокие, зеленые стебли, а над головой плыли белые, кучевые облака, закрывавшие синеву лазурного неба и яркое, полуденное солнце.

Только что была ночь, теперь день.

Только что он находился в амфитеатре какой-то секты, а теперь лежал на заливном лугу.

И это не было иллюзия. Он не присутствовал здесь своей душой или сознанием.

Это была реальность.

— Где мы?

— В мире… духов… — прохрипел откуда-то слева Карейн. — В… стране… фейри… А теперь, помоги мне… пока… я не истек… кровью…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 966**

К тому времени, как Хаджар отыскал на лугу Карейна, тот уже потерял сознание. Стройный, мускулистый, совсем не похожий на стереотипного торговца, Карейн Тарез лежал, на спине. Правой ладонью он прикрывал кровоточащую рану на боку, а левой буквально вырыл рядом с собой яму.

— Проклятье, — выругался Хаджар.

Только с четвертого раза у него получилось «открыть» трофейный пространственный артефакт, доставшийся ему от напавших на Гору Ненастий членов клана Мертвой Луны. И лишь с девятой попытки вытащил оттуда несколько бинтов и склянку с пахучей мазью.

Сейчас, находясь на границе мира духов — в Стране Фейре, не обликом сознания или души, Хаджар в полной мере ощущал что-то неладное в потоках Реки Мира.

Если в мире смертных она текла ровным, спокойным потоком, пронзающим все сущее, прошлое, настоящее и будущее, обозримое и необозримое, то здесь… Это был как горный ручей, местами спокойный, но мгновением позже превращающийся в бурный поток, смывающий все на своем пути, затем растекающийся озером, падающий водопадом, извивающийся змеей широкий рукав реки, а потом все по новой — спокойный ручей, бурный поток…

Река Мира в мире духов, даже на таком дальнем рубеже, как тот регион, в котором оказались Карейн с Хаджаром, была так же изменчива, как и сам мир духов.

Хаджар убрал руку Карейна и тут же сморщился. Рана имела ненормальный, резкий запах. И выглядела так, будто её оставили не несколько минут назад, а в лучшем случае — месяц. Причем все это время её никак не лечили и позволили загноится.

Радовало, что Синий Клинок мгновенно отозвался и, покинув чертоги души, явился в реальный мир по первому усилию воли. Собственно, точно так же отозвались и доспехи Зова. Мистерии ветра и меча, объединенные воедино, так же не откликались мгновенно.

Единственное, что выходило из-под контроля, выглядело незнакомом и в чем-то чуждо — это энергия. То, что проходило сквозь Реку Мира в стране фейре, резко отличалось от привычного Хаджару в мире смертных.

— С этим позже, — прошептал он себе под нос.

Синим Клинком, не позволяя тому впиться в энергетическую структуру Карейна (Синий Клинок, будучи спаянным с клинком Черного Генерала, оставил в себе все его свойства — в том числе и плотоядную натуру) внутри которой и так, в районе раны, находилось нечто чужеродное, Хаджар срезал гноящиеся крови.

— Высокое Небо! — взмахом руки, призывая волю и мистерии Хаджар уничтожил посыпавшихся из раны, извивающихся белых червей.

Те исчезли во вспышках неизвестной, чужеродной энергии. Такой Хаджар никогда не встречал в мире смертных. Она была какая-то… неправильная.

Из раны полилась черная, вскипающая на солнце кровь. Карейн задергался и замычал. Хадажр волей придавил его тело к земле, а затем вонзил Синий Клинок в рану.

— А-А-А-А! — закричал наследник семьи Тарезов.

Хаджар, игнорируя стекающие по его лбу капли дождя, осторожно контролируя жадные до пищи «жгуты» Синего Клинка, позволил им войти в энергетическую структуру Карейна.

Не задевая его каналов и врат, он полностью сконцентрировался на чужеродной субстанции. Пульсирующий, алый комок, засевший где-то в районе нижнего ребра.

Когда жгуты приблизились к нему, Хаджар почувствовал отвращение Синего Клинка. Тот явно не воспринимал этот сгусток, как нечто съедобное.

Когда же, ломая «сопротивление» меча, Хаджар заставил его коснуться жгутами пульсирующего паразита, то те начали стремительно «ржаветь», а по руке самого Хаджара прошла волна нестерпимой боли.

Он мгновенно вытащил клинок из раны и фонтан черной крови брызнул прямо на землю. Она сжигала траву и кислотой обжигала почву.

— Проклятье, — снова выругался Хаджар. — Что это такое?

На его вопрос, понятное дело, никто не ответил.

Стараясь не касаться раны, Хаджар старательно обработал её мазью, а затем туго спеленал волшебными бинтами. Но уже через несколько секунд они покрылась черными точками, затем пятнами, а потом и вовсе под ними расплылся густой ореол.

Рана явно было не из обычных… Даже по меркам тех, которые могли нанести своими техниками адепты.

Вновь не с первой попытки, Хаджар достал из кольца бурдюк с медицинской водой и, промыв свои руки, смыл волшебные символы с груди Карейна.

Те исчезали с точно таким же шипением, как и черви. В итоге, спустя пять минут операции, весь торс Тареза выглядел так, будто его несколько месяцев пытали огнем и кислотой.

— Что же с тобой сделали, — покачал головой Хаджар.

Вонзив в землю меч, Хаджар прислонился к небу спиной и посмотрел на небо. Яркое, светлое, с облаками и подмигивающим из-за них солнцем.

Оно было совсем не такое, как в мире смертных. Будто нарисованное, словно ненастоящее. Такое, которым хочется любоваться, такое, как можно увидеть лишь на пейзажах лучших из художников.

Одного этого, не считая бури в потоках Реки Мира, было достаточно, чтобы действительно поверить в то, что Хаджар находиться в ином мире. Или другом измерении того же самого мира…

Все это было сложно.

Даже слишком.

— Спа…си…бо, — прохрипел, спустя несколько часов, очнувшийся Карейн. — Во… ды…

Хаджар вышел из поверхностной медитации, размял тело после пребывания в позе лотоса, взял в руки бурдюк с медицинской водой и, приставив к горлу раненного Синий Клинок, приподнял его голову и осторожно прислонил к губам горлышко.

После первого же глотка Карейн закашлялся, но не перестал жадно пить. Только после того, как бурдюк опустел на четверть, Тарез откинулся обратно на груду тряпья, которой Хаджар заменил ему подушку.

— Я уже думал, что… все, — речь теперь давалась ему явно проще. — Зарежет меня отец. Будто свинью…

— Никогда не думал, что у вас такие острые отношения.

— Острые? — Карейн криво усмехнулся. — хороший каламбур, Хаджар. Я, все же, позитивно на тебя повлиял за время наших приключений…

Клинок Хаджара все так же лежал под кадыком Карейна. Он слегка царапал его кожу и алая ниточка спускалась по лезвию. Именно красная кровь, а не черная, которая все еще сочилась сквозь рану.

— Это у тебя стиль… общения такой, Хаджар? — Карейн, тяжело дыша, продолжал корчить из себя шута. — Разговаривать с… мечом у горла.

— Только с теми, кто может предоставлять угрозу.

— Угрозу? — Карейн потянулся к раненному боку, но так и не коснулся бинта. — Я сейчас… представляю угрозу… разве что экологии этого места.

Даже одной ногой стоя на пороге дома праотцов, Карейн отказывался снимать свою маску. Хаджар хорошо был знаком с подобным типом людей. И, даже, относительно близко знал и знает некоторых его представителей.

Неро… Хельмер…

Все они скрывали под этой маской грызущую их изнутри боль.

Те, кто смеется громче и ярче всех, на самом деле, внутри, терпят самую жуткую и ядовитую тоску.

— Почему твой отец хотел тебя убить?

Карейн засмеялся. Кашляющим и слегка печальным смехом.

— Мы на границе мира духов, Хаджар… в стране фейре… месте, о котором матери и бабушки детям… сказки рассказывают. А тебя… мой отец интересует.

— Что-то мне подсказывает, — теперь уже пришел черед Хаджара улыбаться. –это все как-то связано.

Карейн промолчал. Затем устало вздохнул и прикрыл глаза.

— У нас есть только сутки, Хаджар. Затем я умру. А после этого закроется проход в мир смертных. Ты точно уверен, что хочешь тратить на разговоры время? Или ты не чувствуешь, как мир духов постепенно поедает тебя изнутри.

Хаджар действительно это чувствовал. Мистерии меча синего ветра пока защищали его энергетическую структуру от местной хищной атмосферы, но это было одно из тех сражений, что заранее обречены на поражение.

Не пройдет и недели, как энергетическое тело Хаджара полностью разложиться, а вместе с ним и физическая оболочка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 967**

Дул ветер. Он качал волнами высокую траву на широком лугу, посреди которого замерли две фигуры. Развевались синие одежды Хаджара, на которых белые облака плыли под светом мерцающих звезд. Он держал в руках меч, который был приставлен к горлу лежащего на земле Карейна.

От левого, до правого горизонта, они были единственными, кто тревожил покой луга.

— Для того, чтобы ответить на твой вопрос, Хаджар, мне сперва нужно задать свой собственный.

— Я слушаю.

— Как ты думаешь, — Карейн прикрыл глаза и, несмотря на чужой меч у собственной глотки, расслабился. — Кого торговцы ненавидят больше всего? Ну, кроме попрошаек.

Хаджару не нужно было много времени, чтобы ответить на этот вопрос.

— Воинов.

— В чем-то, ты, конечно, прав, Хаджар. Воины ненавидят торговцев, торговцы — воинов. Первые последних за то, что те их всегда обманывают и наживаются, а последние первых за то, что те сильнее. За то, что могут силой отнять то, что торговцы наживают своим трудом.

— На моей памяти, обычно наоборот, — фыркнул Хаджар. — обычно это торговцы становятся причиной, по которой гибнут воины. Загребают жар чужими руками и наживаются на смерти тех, кто отстаивает их интересы.

— Ты так говоришь, потому что ты, Хаджар — воин, — улыбнулся Карейн. Он все так же не рисковал дотрагиваться ладонью до раны и вскапывал ей землю рядом с собой. Видимо боль, которую терпел Тарез, действительно была нешуточной. — Мой отец всегда говорил, что нет ничего зазорного в том, что оплатить чью-то жизнь монетой. Ведь, в конечном счете, мы лишь предлагаем деньги. Берете вы их по своей воле. И по своей же воле за них погибаете.

— На чем вы зарабатываете, — кивнул Хаджар.

— Все на чем-то зарабатывают, Хаджар, — пожал плечами Карейн. — в прямом или переносном смысле. Деньги, слава, честь, женщины, знания, явства, драгоценности, да даже — уважение. Все это лишь определенные блага, на которые мы меняем самое важное.

— Самое важное?

Карейн кивнул.

— Наше время, Хаджар, — прошептал Тарез. — Наемник, на службе клана Тарез, за месяц получается семь сотен имперских монет.

Хаджар едва не икнул. По меркам наемником, да чего там — даже для стражников Даанатана, это была баснословная сумма. Такая, за которую и жизнью рискнуть не зазорно.

— На эти деньги, — продолжал Карейн. — он может купить себе новый щит, меч, или прокормить семью, а может в бордель отправиться… Но, так или иначе, он их потратит. Обменяет на что-то. Месяц своей жизни, Хаджар, он обменяет на что-то, что ему ценно. И, получается, что деньги — лишь мерило времени. Те кругляшки, которые звенят в кошелях, если подумать с такой стороны, вовсе не являются валютой. Валютой является…

— Время, — Хаджар закончил за Карейна. — к чему ты клонишь?

— К тому, что вечная грызня воинов и торговцев, не имеет к моему отцу никакого отношения. Он достаточно силен, чтобы не боятся почти ни одного воина Империи. Так что спрошу тебя еще раз, Хаджар — кого, больше всего, ненавидят торговцы?

Хаджар задумался на несколько секунд.

А затем его осенило.

— Тех, у кого изначально слишком много валюты.

— Именно! — Карейн особенно жестко вцепился пальцами в землю. — Даже Небесный Солдат,в покое и достатке, может прожить хоть полторы тысячи лет. Чего уж говорить про Рыцаря или Повелителя. Они живут долго — сотни веков. И, получается, что главная, абсолютная валюта, в Семи Империях, постепенно обесценивается. И чем сильнее общество, чем дольше живут адепты, тем хуже приходится торговцам. Бессмертие — вот главный враг торговца.

— Твой отец задумал победить само время?

— Победить время, Хаджар? — засмеялся, горьким смехом, Карейн. — Мой отец не такой идиот… Нет, он задумал не победить время, а наоборот — помочь ему.

— Помочь? Как можно помочь времени?

Карейн открыл глаза и посмотрел на Хаджара. Он кисло и горько улыбнулся.

— Ты ведь видел того уродца, который засел внутри меня?

Хаджар только кивнул.

— Тогда позволь я тебе все объясню, — Карейн вновь откинулся на импровизированную подушку. — Нельзя просто так отнять время у адепта, Хаджар. Все же, это будет воровство. А торговцы — не воры. Да, они… мы, обманываем, приворовываем, обторговываем, обвешиваем — называй как хочешь. Но те, кто воруют — они воры. Мы же — торговцы.

— А есть разница?

— Для воина может и нет, но для нас… наших принципов чести — есть. Мы обмениваем один товар, на другой. Мы всегда должны, после того как взяли, что-то отдать. Иначе мы уже не торговцы, а простые преступники. Это совсем иная ипостась.

Хаджар промолчал.

Он вспомнил Саймона — пухлого снабженца Лунной Армии Лидуса. Тот, когда напивался, рассуждал о чем-то подобном. А затем сдирал с несчастного воина, потерявшего шлем, в три дорога за то, что отдать из схрона новый. Но, все же, всегда отдавал…

— Ты видел храм моего отца?

Хаджар опять кивнул.

— Я тоже… хотя, видят боги и демоны, хотел бы никогда его не видеть… –Карейн прокашлялся. По уголкам его губ стекала алая струйка. — Отец всю жизнь искал способ, как можно стать сильнее. И он нашел его в том, что сейчас надето на тебя…

Хаджар опустил взгляд и посмотрел на развевающиеся одежды на ветру…

— Зов…

— Именно, — Карейн вновь прокашлялся. — Он всегда полагал, что ответ на вопросы — как дать силу адепту, забрав у того время, кроется в смешении человеческой и нечеловеческой крови. И, видят боги, он серьезно преуспел в этом вопросе.

Хаджар вспомнил тайный храм Тарезов и те фигуры, что он там видел.

— Количество жен твоего отца… Все они…

— Носительницы различного наследия крови, — перебил Тарез. — Попутно с остальными своими эксперементами, он пытается вывести нечто уникальное, что было бы не только могущественным существом, но и связано с ним кровью. Такими были мои многочисленные братья и сестры.

— Но мне казалось, ты единственный сын семьи Тарез.

— Единственный, кому посчастливилось дожить до возраста, который позволил бы мне сбежать в школу Святого Неба, — криво улыбнулся Карейн. — Знаешь, у меня было так много братьев, что в какой-то момент отцу стало лень придумывать им имена. Всех называл он называл…

— Имир…

— Именно. Имир… Помнишь старые сказки? Многоликий фейре Имир, который может принять любой облик, который только пожелает.

Что же, теперь было понятно, почему Карейн так не любил, когда его называли по имени…

— Но при чем здесь попытка принести тебя в жертву?

— При том, что, Хаджар, у подобных экспериментов есть свои ограничения. И та кровь, которую примешивал мой отец, не может дать того результата, о котором он мечтает. А мечта у него безумная.

— Чтобы торговать чистой силой, получая взамен время, — догадался Хаджар.

Теперь уже Карейн кивнул.

— Когда же он понял, что кровосмешением и выведением эссенции крови, чтобы прививать её просытм адептам, он не добьется, желаемого, то к алхимии отец решил добавить оккультные практики.

Хаджар только теперь, отойдя от шока, «вспомнил», что он не по своей воле вломился в квартал Тарезов. Торговцами был заинтересован, без малого, эмиссар князя демонов — Хельмер.

— Тот паразит, который сидит в тебе… Это ведь не кровь волшебных животных или фейре, так?

Карейн опять кивнул.

— Это кровь демона, — не спрашивал, а утверждал Хаджар.

— Что ты знаешь о Параде Демонов, Хаджар?

Хаджар вздрогнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 968**

— Немногое, — ответил Хаджар. — почти ничего.

— Жаль, — внезапно резюмировал Карейн. — я тоже — почти ничего. Только то, что он относительно скоро состоится и что мой отец имеет на него свои планы. И принести меня в жертву он собирался именно ради него.

— Принести в жертву ради парада демонов?

— Ага, — только и ответил Тарез. — звучит бредово, я понимаю. Но это все, что я знаю, Хаджар. Тот кинжал, который он использовал, те символы и статуи, все это имеет отношение к Параду Демонов и паразиту, которого он ко мне подселил еще в самом детстве.

— Ты поэтому настолько…

— Красив? Умен? Неотразим? Любим женщинами? Нет, это у меня от природы, Хаджар. В прямом смысле слова. Моя мать она… — Карейн внезапно осекся. Закрыл глаза. Несколько раз вздохнул, собрался с силами и произнес жутко слово. — была полукровкой из маленького рода фейре, которые славятся тем, что могут соблазнить кого угодно.

— Вообще, я хотел спросить про твою ненормальную, для клана Тарез, силу.

— Это отдает дискриминацией и даже расизмом, мой друг.

— Я не уверен, что могу называться тебе другом.

— Ну ты ведь прыгнул под кинжал, чтобы спасти меня. Разве это не поступок друга?

— Просто я не очень хотел видеть, как человека, который прикрывал мне спину в Карнаке, закалывают как свинью.

— То есть, если бы мне резали горло, а не живот прокалывали, ты бы не вмешался?

— Ну, я бы подумал чуть дольше.

Карейн улыбнулся. Хаджар ответил ему тем же.

Какое-то время они молчали. Смотрели на то, как над их головами плыли облака. Как дул ветер, качая зеленую траву, превращая её в изумрудные волны шелестящего моря.

— Да, Хаджар. Я силен именно благодаря демонической крови. Ну или что там в меня запихнул отец… как бы противоестественно это не звучало. И именно из-за этого я умираю. Можно сказать, в данном случае, Сальм приуспел. Мне действительно осталось день, может два, после чего — отправлюсь приветствовать праотцов и их суд.

Хаджар вздохнул. Выругался. Затем выругался еще раз, уже грубее. А потом развеял Синий Клинок.

Карейн потер поцарапанную шею и тоже вздохнул. Чуть облегченей, чем прежде.

Теперь Хаджар мог закрыть сделку с Хельмером. Он выяснил, фактически, все, что хотел узнать Демон. Этот дамоклов меч был снят с его шеи, только вот теперь над ним завис другой. Куда более существенный и близкий.

— Знаешь что, Карейн?

— Что, Хаджар? — в тон переспросил Тарез.

— Это все никак не объясняет того факта, что мы находимся в стране фейре, а не лежим на полу храма твоего отца.

Тут Карейн улыбнулся. Не ехидно, а победно и даже в чем-то надменно.

— Я действительно скоро умру, дружище. И действительно люблю приключения. Более того — я даже страну свою люблю и добра ей желаю. Родина, все же… Но я, так или иначе, наследник торговой империи Тарезов. Я не тот, кто будет сломя голову прыгать в пекло, чтобы помочь Дарнасу.

— Карнак, — догадался Хаджар. — ты не просто так туда отправился.

— Именно, — не стал отрицать Карейн. — как и все мы, Хаджар… Как и все мы… Мне пришлось изрядно подергать нити своих связей, чтобы обмануть отца и заставить того думать, что в Карнаке есть некая подсказка относительно его мечты. Когда же Сальм клюнул, то уже именно он потратился, чтобы отправить меня с вами.

— Но зачем?

— А ты подумай немного, Хаджар. Подумай. Ты ведь что-то получил в той гробнице, так? И прекрасная Акена — тоже. Как и Дерек, да примут его праотцы. Так если трое из нашей компании не ушли с пустыми руками, то…

— То и все остальные — тоже.

— Именно так, — вновь улыбнулся Карейн. Между его белоснежных зубов теперь пролегали алые полоски. — Каждый ушел из гробницы с сувениром. Мой…

Тарез потянулся к поясу и Хаджар тут же обнажил Синий Клинок. Движения Тареза стали более плавными и спокойными. Он вытащил на свет на глазах осыпающуюся каменную плашку, выполненную в форме березового листа.

— Мой отец, своим ритуалом, истончил границу, отделяющую мир смертных от остальных, — Карейн вдруг осекся и повернулся к Хадажру. — ты ведь знаешь, что помимо нашего мира, Река течет и в три других — мир демонов, богов и духов?

— Знаю, — Хаджар вспомнил карту, которую в Пустошах показал ему Бессмертный послушник храма бога войны.

— Я, почему-то, не сомневался, — согласился с какими-то своими мыслями Карейн. — Этот медальон — пропуск в страну фейре. Вот только использовать его в любой момент не получиться. Только, так сказать, по особым случаям.

— И ритуал твоего отца идеально к нему подходил.

— Именно. Но оставалась одна деталь, — Карейн вновь повернулся к Хаджару и посмотрел на его одежды. — Мне нужно было что-то, что имеет отношение к стране фейре, чтобы не потеряться по пут между мирами. А тот факт, что ты интересуешься Тарезами, не секрет не то, что для меня — а и для моего отца.

— И это была одна из причин, по которой ты отправился в Карнак.

— Устроить несчастный случай в такой ситуации отдельно взятому адепту, пусть и ученику Великого Мечника Оруна — не такая уж большая проблема.

Они вновь замолчали.

Дул ветер.

Здесь его слышать было намного проще, чем в мире смертных. Но в данный момент Хаджара заботило нечто иное.

— Почему ты этого не сделал? Почему не убил меня? Ты ведь, в то время, мог это сделать.

— Убить… — протянул Карейн. — а почему ты не убил юного Париса?

Хаджар промолчал.

— Я…

— Страна фейре не терпит лжи, Хаджар, — вдруг перебил Карейн. — Фейри, по своей природе, физически не могут врать и потому… они лучшие лгуны на свете. Ложь же в их стране подобна несмываемой грязи. Любое вранье для них будет видно так же хорошо, как тебе — навоз на чьем-нибудь лице.

— С чего ты взял, что я его не убил?

— Вот! — улыбка Карейна стала шире. — так уже лучше… Хаджар, я видел твое исполнение Шага Белой Молнии и прежде. Я бы не спутал его с ударом природной молнии. Особенно за секунду до того, как Анис надела корону. Особенно! В башню, где ты, по идее, убил наследника рода Хищных Клинков. Так почему же ты не убил его, Хаджар?

Хаджар вспомнил, как Парис пожал ему руку в начале «праздника». Вспомнил, как ощутил в своей ладони клочок пергамента. Клочок, который и сейчас лежал внутри его пространственного кольца.

На нем, детским почерком, было выведено лишь несколько слов.

«Прошу, пощади маму».

Парис был не только силен, но и умен.

— У тебя когда-нибудь был брат или сестра, Хаджар?

Перед внутренним взором появилось сперва лицо Неро, затем Элейн, а потом и Эйнена.

— У меня тоже были, — тяжелым, почти могильным голосом, прошептал Карейн. — их было так много, Хаджар, что не хватило бы пальцев на твоих и моих руках, чтобы сосчитать. И все они… мертвы. Как и моя мать, Хаджар… Я –последний человек в этом мире, который исполнил бы приказ или как-то помог Сальму.

Подул ветер.

В стране фейри нельзя было лгать.

И Карейн не лгал.

— И как же ты собираешься спасти себя и вытащить нас отсюда? — Хаджар протянул Карейну руку.

— С чего ты взял, Хаджар, — он схватился за неё и с трудом, но поднялся. –что я собираюсь это делать?

— Потому что, после Эйнена, ты самый скользкий из людей, которых я встречал. Вряд ли ты отправился в страну фейри, чтобы просто здесь умереть.

Карейн вновь улыбнулся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 969**

Несмотря на то, что казалось, что лес находился около самого горизонта, Хаджар с Карейном добрались до него всего за несколько минут. Мир Духов сложно было познавать глазами, но и энергией, учитывая то, как сложно приходилось даже Повелителям в этом месте, многого не исследуешь.

Карейн, хромая, едва ли не всем лежал на плече Хаджара. По его боку, сквозь бинты, стекали струйки черной, вязкой крови. Тело Карейна она не обжигала, но стоило ей упасть на землю, как та шипела, сгорая в кислоте.

— Что это такое? — спросил Хаджар.

— Понятия… не имею, — речь вновь давалась Карейну с трудом. Любое движение, и это не только было видно, но и чувствовалось, причиняло ему резкую боль. — Спросишь… у моего отца.

Хаджар ответил на это молчанием.

Оказавшись на опушке леса, от которого тянуло каким-то странным волшебством, Хаджар развеял доспехи Зова. Ему не нужно было быть специалистом по миру духов в целом и стране фейре в частности, чтобы определить, что он находиться во владениях Летнего Двора.

— Разумно, — прохрипел Карейн. — фейри Летнего Двора не очень были бы рады твоему наряду, сшитому Мэб.

— Как ты узнал?

Карейн лишь крепче стиснул плечо Хаджара.

— Я ведь уже… говорил. Моя мать… несла в себе… часть крови фейри…

Хаджар мысленно вздохнул. Карейн был силен не только в искусстве меча, но и в искусстве риторики. Добиться от него нормального, прямого ответа, если тот не желал отвечать, оказалось невозможным.

Он до того сильно заболтал Хаджара в самом начале их беседы, что тот едва не упустил нить главного вопроса. Что именно собирался проделать Сальм Тарез своим ритуалом.

Возможно Карейн не знал и сам, но скорее всего его связывала какая-то очень искусно составленная клятва. И Карейн, пройдя по лезвию, дал все намеки и все подсказки, какие только мог.

Все же, как гласила молва, ничто не могло связать вас крепче, чем клятва, принесенная Тарезам. Клан Торговцев знал в них толк.

— Каков наш план?

— Сейчас… увидишь.

И Карейн первым, смело, без сомнений, вошел в пределы леса фейри. Сколько про них Хаджар слышал сказок от своих няни и матери. Про народ богини Дану — существу более древнему, чем нынешние боги.

О том, как некогда, народ фейри — Туатха де Даанан, славные не только своими красотой, изяществом в одежде, но и магией с воинским искусством, сражались против богов.

Они, обладая артефактами невероятной силы, уже начали одерживать победу, но их предали и великие воины и маги проиграли. Но милостивые боги не стали истреблять столь удивительный народ. Они изгнали его с Седьмого Неба — мира богов и отправили скитаться на границу мира духов.

И потому фейри — ближайшие их волшебных народов к смертным. Потому что они наказаны вечно пребывать на границе уже не смертные, но еще не духи.

Слушая эту историю, Хаджар, в те времена, не находил в ней ничего, кроме очередной красивой сказки. Теперь же он цеплялся за оговорку про богиню Дану.

Первые лже-боги, это древнейшие из духов, которые сбились со своего пути и решили подчинить себе все четыре мира. Их потомки — заполнили Седьмое Небо и так появился Яшмовый Дворец с его Яшмовым Императором — правителем всех богов и всего сущего, видимого и невидимого, былого, настоящего и прошлого.

Так появилась Книга Судеб, Книга Тысячи и все её бесчисленные имена. Так появились люди, так появились их жизненные пути. Так началась первая из Эпох.

Но если до лже-богов существовала некая Дана, которая создала народ фейри, то…

Хаджар не знал, что следовало после «то…». Возможно, ответы на подобные вопросы, можно найти только в самых закрыты библиотеках страны Бессмертных. Если не на самом Седьмом Небе или у Князя Демонов.

Лес фейри выглядел именно так, как себе и представлял Хаджар. В каждом камне, каждом дереве, каждом дуновении ветра сквозь кроны, чувствовалась магия.

Не те фокусы, которые с трудом воспроизводили адепты мира смертных, а самая настоящая магия. Когда свет, пробежавшись по листьям дубов и берез, вдруг превращался в смех звезды, скучающей по черному бархату неба, а затем, вливаясь в дерево, он позволял тому вздохнуть. И в этом вздохе слышалась мудрость времени и изящество.

На краю зрения, вспышкой эфемерного сознания, тонкая береза, впитав свет смеющегося солнца, расправляла ветви и прекрасной девушкой, одетой в самые изысканные, мерцающие одежды, наклонялось к ручью, чтобы напиться из него воды.

Сам же ручей, извиваясь среди холмов, вдруг расправлял крылья и синей птицей взлетал в небо, где оборачивался облаком из которого шел дождь из капель чьих-то разбитых мечтаний. Их осколки, падая на плечи Хаджару, стекали водой на мох, изумрудной пылью разлетавшийся по лесу.

Затем мгновение и это вновь привычный, простой лесной массив, раскинувший объятья от левого до правого горизонтов.

Хаджар обернулся.

Ему казалось, что они только-только вошли во владения фейри и за спиной должен раскинуться заливной луг, но ничего, кроме деревьев, он не увидел.

— Не пытайся понять страну… фае разумом, Хаджар, — Карейн, кажется, начал чувствовать себя чуть лучше. Во всяком случае он больше не висел всем весом на плече Хаджара и даже, относительно самостоятельно, переставлял ноги. — И, тем более, не пытайся его ощутить при помощи энергии или мистерий. Если, конечно, не хочешь, чтобы сюда заявились воины фейри. Уверяю тебя, они мало чем похожи на те сказки о маленьких, крылатых созданий, которые ты слышал в детстве.

Хаджар вспомнил тех фей, которые служили в качестве посланников Седьмого Неба. Каждая из них была неимоверно сильна, но Фрея, нынешняя «сторож» и «надзирательница» Хаджара превосходила их всех вместе взятых.

— Карейн… — Хаджара, внезапно, осенила шальная догадка. — А ты ничего не знаешь о том, почему некоторые фейри служат богам?

Тарез на какое-то время замолчал.

— Все матери рассказывают своим детям истории, Хаджар, — прошептал он. — В них они доносят нам ту мудрость, которую нажили, за эпохи, наши предки. Так мы становимся теми, кто мы есть. Народами, нациями, религиями. Нас делают таковыми не цвет крови или форма ушей, а истории матерей и наставления отцов.

— Не знал, что в тебе есть те же философские порывы, что в Эйнене.

Карейн улыбнулся.

— Вопрос, который ты задал, Хаджар — это часть истории народа богини Дану. Я не могу тебе рассказать того, что тебе не положено знать.

— Вот так вот и рождается расизм, Карейн.

Тарез посмотрел исподлобья на поддерживающего его Хаджара.

— Ты сильно ударился головой, варвар? Или мне действительно не чудится и это была твоя попытка пошутить? Если так — то лучше никогда больше не пытайся. Боги щедро наградили тебя талантами быть безумным, но чувством юмора явно обделили.

— Вообще-то я умею шутить, — нахмурился Хаджар.

— И кто так говорит? А, погоди, не отвечай. Дай угодаю — те, у горла кого ты меч свой держишь?

Хаджар не сдержался и засмеялся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 970**

На широкой вырубке, около ручья, стояло пузатое каменное здание, увенчанное широкой трубой из которой в данный момент клубился черный дым. К зданию, отделенное перегородкой деревянной кладки, была пристроена справная изба. Хотя, скорее, даже не изба, а крепкий деревянный, двухэтажный дом.

Огороженное высоким забором с красивыми воротами, украшенными резьбой. Хаджар не рисковал слишком долго на неё смотреть. Чем дольше он разглядывал узоры на воротных столбах, тем четче он понимал, что узоры двигались и менялись.

Самое жуткое — он совершенно не чувствовал в этом никакой магии.

— Учитывая, что у тебя есть наряд, сшитый Королевой Зимнего Двора, мне, наверное, не нужно рассказывать тебе о том, как себя вести в стране фейри?

— Нет, Карейн, не нужно, — покачал головой Хаджар. — но я был бы рад, если бы ты уже сказал, куда мы пришли.

— К кузнецу.

Хаджар посмотрел на Тареза. Тот не язвил, да и вообще с него уже давно слетел лоск старшего наследника богатейшего клана Империи. Теперь это был измученный дорогой, раненный воин, который, наконец, достиг своей цели.

Возможно, и в данном случае это простое «к кузнецу» было максимум, который мог себе позволить в ответе Карейн.

Отодвинувшись от Хаджара, едва ли не падая, хромая, дергая немеющей левой ногой, он добрался до калитки. Схватившись за стальной обруч, он повис на нем всем весом, а затем ударил о пластину.

Звук, который издал простой «звонок» разлился жестким эхом стального удара по всей опушке.

Сперва ничего не происходило, а затем калитка, сама по себе, отодвинулась в сторону.

— Нам обоим можно пройти, — с облегчением вздохнул Карейн.

Хаджар не стал спрашивать, каким именно образом Тарез это понял. Все же, именно в Карейне текла кровь фейри, а не в Хаджаре, так что тому, наверное, было виднее.

Оказавшись во внутреннем дворе, Хаджар старался отделаться от воспоминаний о дворце Королевы Мэб. Все, что он тогда увидел перед собой, оказалось искуснейшей из иллюзий, которая практически граничила с реальностью.

Вряд ли на магию такого уровня и такой сложности были бы способны даже Бессмертные. Хотя — кто их знает. Несмотря на год проведенной с Тенью Бессмертного Мечника, Хаджар, уже сейчас, понимал, насколько были скудны его познания о родине одного из своих учителей.

Тень могла рассказать ему, на тот момент, далеко не все. Большую часть границы познания простого практикующего, даже не Истинного Адепта, просто не смогли бы удержать внутри разума.

Пока Хаджар размышлял над тем реально ли то, что он видит, Карейн ковылял в сторону кузницы. Подойдя к арке, закрытой циновкой, он отодвинул её в сторону и вошел внутрь.

Хаджар, оставшись снаружи, долю секунды боролся с малодушным порывом обнажить Синий Клинок. Но большего оскорбления чем вооруженным войти в дом пригласившего тебя хозяина придумать сложно.

Собрав волю в кулак, Хаджар решительно вошел внутрь кузни.

В лицо ему тут же дыхнуло жаром кузнечного горна. Внутреннее убранство кузни ничем не отличалось от того, что можно было встретить в мире смертных.

На одной из стен висели многочисленные части доспехов, заготовки под оружие, готовые и собранные артефакты, бруски металла и обработанная древесина.

На другой — разнообразнейшие инструменты, среди которых можно было отыскать все, что только пожелала бы душа кузнеца.

Около горна, держа щипцами лезвие клинка, стоял такой же, в чем-то обычный, кузнец. Высокий, массивный, каждая его рука была шире ноги Хаджара, а шея могла бы поспорить толщиной с бычьей. В белой рубахе, синих штанах и кожаном фартуке. Его рыжие волосы были скреплены синим шнурком, а по короткой бороде стекали капли пота.

Единственное, что отличало кузнеца от прочих представителей ремесла — на каждом его запястье блестели синим цветом руны, вырезанные на металлических браслетах.

Точно такие же руны сияли на кожаном ремне, который подписывал фартук и держал сумки и крепления под инструменты.

Молоток, которым он стучал по до красна раскаленному металлу, тоже больше походил на произведения искусств, нежели на рабочий агрегат. Собственно, он тоже сиял рунами.

Сам клинок лежал на маленькой наковальне, водруженной на скрепленную металлическим обручами чурку, под которой сиял волшебный круг, исписанный знаками и символами.

— Приветствую, кузнец Хафотис, — поклонился Карейн.

Хаджар, как того требовали законы гостеприимства, являясь лишь сопровождающим вошедшего, просто молча склонил голову.

— Помоги мне раздуть горн, мальчик, — Хафотис, не отрывая взгляда от заготовки, кивнул в сторону кузнечных мехов, прилаженный к горну.

Хаджар уже сделал шаг вперед, как Карейн покачал головой и до хромал до мехов. Он схватился за деревянную планку, подвешенную над ними, а затем обеими ногами встал на «рукоять» меха. Стиснув зубы так сильно, что из десен кровь брызнула, он начал качать воздух.

Огонь в горне вздымался страстными языками пылкой любовницы. Из красного он превратился в алый, затем в лиловый, а потом и в синий. Дождавшись нужного цвета, кузнец взял щипцами лезвие и начал нагревать его над пламенем.

Все это время Карейн качал меха. Он не стонал, не кричал, но с каждым движением из его бока толчками била черная кровь, а сам Карейн стремительно бледнел.

Пальцы соскальзывали с планки, но каждый раз Тарез находил в себе силы удержаться и продолжить качать воздух.

— Достаточно, — кузнец вытащил лезвие и, вернувшись к наковальне, продолжил ковку.

Карейн, отшатнувшись, едва удержался на ногах. Когда Хаджар попытался помочь товарищу, тот лишь отшатнулся и остался стоять самостоятельно.

— Зачем пришел, смесок? — прогремел Хафотис. Говорил он прямо и грубо. Без всяких обиняков.

— Мне нужна твоя помощь, Хафотис, — Карейн раскачивался из стороны в сторону. Все его бледное лицо покрыла болезненная испарина. — Во мне сидит паразит, выкованный из крови демона. Он убивает меня. Прошу, помоги мне выковать нож, который сможет его вырезать.

Хафотис бросил быстрый взгляд на бок Карейна, а затем вновь ударил молотом по заготовке клинка.

— С чего ты взял, что я помогу тебе, смесок? Я живу здесь, на краю Тир-на-Ног, для того, чтобы работать в уединении от бесконечного веселья фае. Почему ты решил, что я помогу тебе — существу с грязной кровью?

— Потому что тебя от этом просит… просила, моя мать.

— И кто же твоя мать, смесок?

— Эба, — ответил Карейн.

— Просила… она ушла к истокам вечности?

— Да, Хафитос. Моей матери больше нет под светом четырех миров.

Молот Хафотиса дрогнул, а затем куда сильнее, чем прежде опустился на лезвие клинка. Посыпались искры, внутри которых плясали саламандры и летали фениксы. Жар каждой из них был сильнее, чем от упавшей звезды. И во вспышках огня, превращаясь в черный дым, они исчезали, не успев коснуться пола кузни.

— Паразит, который сидит в тебе, сын Эбы, делает тебя тем, кто ты есть. Вытащишь его — станешь слабее неродившегося котенка. Ты готов к этому?

— Готов, — кивнул Карейн.

Хафотис еще несколько раз опустил молот на клинок, а затем убрал его внутрь горна. За все это время он ни разу не сдвинулся с места, на котором стоял.

— Паразит, — он не сводил взгляда с бока карейна. — выкован из металла, выплавленного из железного дерева. Чтобы разрезать его, потребуется тот же самый материал. Я уже давно не пользуюсь железным деревом — слишком много дыма. Из Тир на Нога, если немедленно отправить гонца, его не допросишься до следующей луны.

— Где, достопочтенный Хафотис, можно еще найти железное дерево?

— Ответ на твой вопрос, сын Эбы, прост — в лесу. Но не думаю, что ты сможешь, выйдя из моей кузни, сделать еще хотя бы два шага.

Карейн повернулся к Хаджару и извиняющее развел руками.

Что же…

Теперь Хаджар понимал, почему все сложилось так, как сложилось.

— А сразу сказать нельзя было? — процедил Хаджар.

Хафотис, внезапно, рассмеялся. И смех его был похож на шипение расплавленного металла и рычание раздувающегося горна.

— А в чем, тогда, было бы веселье, рожденный в зиме, Северный Ветер? –Хафотис, даже, молот в сторону отложил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 971**

— Ты знаешь кто я, достопочтенный Хафитос? — удивился Хаджар.

— Все сидхе знают кто ты, — ответил Хафитос. Сейчас Хаджар уже знал, что сидхе — нечто вроде дворян среди фейри. Самые могущественные и видные из них. — Ты щепкой из посоха неприкаянного полукровки убил Ана’Бри, проклятую умереть дважды. Племянницу самой Мэб, королеву Ночи и Мрака, Холода и Вьюги. Но она, почему-то, не убила тебя, а сшила тебе мантию рыцаря Зимнего Двора. За всю историю четырех миров, Северный Ветер, лишь несколько смертных удостаивались такой чести.

Хаджар, который еще при разговоре с Морганом выработал стратегию подумать, прежде чем подумать, прежде чем сказать, промолчал.

Внезапно в его сознании, почему-то, пронеслась история Эрхарда –Последнего Короля эпохи Ста Королевств. Великого воина, которого боялись и уважали. Ученика самого Черного Генарала. Преданного и обреченного на вечный сон по одним легендам и смерть, по другим.

Закованный в своем гробу из черного мрамора, спрятанный под ледяными горами, он ждал часа чтобы пробудиться и начать новую войну.

Очередной символ конца света, которых в каждой религии было не счесть. Даже в верованиях Великой Черепахи страны Островов имелось что-то подобное. Мол, когда расколется панцирь, на котором спит этот безымянный мир, поднимутся волны до самого Седьмого Неба и смоют все сущее, расколов единое на множество островов.

Вот только в том, что мир лежал на огромном панцире Хаджар сомневался, а вот Эрхард был реальной исторической личностью.

— Скажи мне, достопочтенный Хафитос, шила ли Королева Мэб мантию для Эрхарда.

Хафотис вновь засмеялся.

— Историю Зимнего Двор лучшего спрашивать у самого Зимнего Двора, Северный Ветер. Сейчас же, если ты согласен взять обязательство сына Эбы на себя, тебе стоит поспешить в лес. Иначе сын Эбы умрет еще до того, как погаснет мой горн.

Хаджар посмотрел на Карейна. Тот, все же, опустился на стоявший около стены стул и, кажется, пребывал в некоей прострации. Весь его бок, в том числе и нога, уже покрылись черной кровь.

Стекая на пол, она, что удивительно, мгновенно покрывалась синим пламенем и сгорала.

Хаджар вздохнул.

— Что мне нужно сделать, достопочтенный Хафитос.

\* \* \*

Хаджар, в данный момент, все же обнажив Синий Клинок, спускался в темную чащу леса, раскинувшегося у приграничья Тир-на-Ног. Города, где никто никогда не стареет, где все молоды и прекрасны, где услады тела и разума безграничны и бесконечны. Где вино и смех не кончаются и где каждый найдет что-то себе по душе.

Хаджар слышал мифы и рассказы об этом городе, но никогда не думал, что окажется в такой близи от него.

Но народ фейре, сидхе и фае, это не мирные, прекрасные создания. И там, где есть свет, всегда найдется и тьма. И там, где есть самый яркий и чистый свет, всегда будет поджидать самый темный и голодный мрак.

И именно по такому в данный момент и шел Хаджар.

Он спускался в чащобу, в которой деревья казались мертвецами. Повисшими на распятиях, повешенных или насаженными на кол. Облака, плывшие по небу, ворона кричали могильные песни по павшим воинам и выплакавшим слезы вдовам.

Солнце, вдруг, почернело и превратилось в бездну отчаянья, которая пожирала стонущее небо.

Паутина могильным саваном свисала над единственной тропинкой, пересекающей лес. Хаджар, по наставлению Хафитоса, шел по ней не сворачивая и не меняя маршрута, чтобы он не видел, не слышал и не думал.

Учитывая, что подобная магия уже привела его, однажды, в царство Северного Ветра — старца-Борея, то сделать это было не сложно.

Вскоре Хаджар, держа перед собой мерцающий Синий Клинок, уже стоял в глубоком овраге. Центре темнолесья Тир-на-Ног. Сюда, по рассказам, не спускались даже самые отважные из фае. Лишь сильнейшие сидхе отчаивались, по крайней необходимости, прийти к сердцу темнолесья.

Но, что не сделаешь, когда честь говорит тебе, что так будет правильно. Может Хаджар и не был ничем обязан Карейну, но оставить человека, с которым сражался плечом к плечу, в беде — он не мог себе такого позволить.

В этом не было бы чести.

Вонзив меч перед собой, Хаджар в точности повторил слова Хафитоса.

— Лесной Хранитель, достопочтенный Теант, я пришел к тебе с просьбой и даром, предложить честный обмен. Прошу, послушай меня, скажи свои слова, и мы разойдемся миром.

Закончив странную речь, Хаджар принялся ждать.

Сперва ничего не происходило, а потом земля перед ним задрожала. То, что казалось двумя кривыми деревьями, вдруг стало рогами. Холм превратился в голову, а высохшие русла ручьев обернулись мускулистыми руками. Корни деревьев стали их жилами, а хворост — волокнами мышц.

Листья и трава превратились в волосы гиганта, а пушистый мох стал его бородой. Лицо рогатого, древесного мужчины, шириной с повозку, нависло над Хаджаром.

Каждая рука Теанта — лесного Хранителя, была длинной в десяток метров, а мышцы его размером с ледниковые валуны — и это никакая не метафора.

Даже мизинец Теанта был больше самого Хаджара, но тот не испытывал никакого страха.

— В чем твоя просьба, Северный Ветер? — голос сидхе темнолесья звучал скрипом мертвых деревьев, стоном раненных охотниками животных, треском лесного пожара, устроенного нерадивыми детьми.

Теант — хранитель всего «неправильного», что могло произойти или происходило в лесах.

— Мне нужна эссенция металла, выплавленного из стального дерева.

Бровь Теанта — некогда лежащая в овраге коряга, изогнулась.

— В каменном Тир-на-Ног даже ты, смертная плоть, сможешь добыть этого металла себе по весу.

— У меня нет времени, чтобы добраться до Тир-на-Ног и купить металл.

— Да? — задумчиво скрипнуло существо. — Значит дело не терпит отлагательств… кто умирает, Северный Ветер? И не лги мне, избранник снежной леди. Я ближе к ней, чем все сидхе Летнего Сада и легко распознаю ложь даже того, кто укрыт её мантией.

Хаджар сделал определенную «зарубку» и отдал соответствующий приказ нейросети. Слишком часто в последнее время упоминались сшитые Мэб доспехи.

— Карейн Тарез, — честно ответил Хаджар.

— Карейн… хорошее имя. Имя на языке богини Дану, да примет её вечность. Что же — что ты принес мне в дар, Северный Ветер.

Хаджар медленно достал из мешка посаженный в горшок, черный цветок с оранжевым бутоном.

— Стебель, выращенный из дыма и пепла тысячи тысяч расплавленных клинков, — принюхался Теант. — бутон из пламени, пылавшего с начала эпох в кузнечном горне Хафотиса… Такой цветок, Северный Ветер, может растопить самые холодные из льдов. Удивительно, что Хафотис готов отдать мне его ради такого пустяка…

— Возможно, — кивнул Хаджар.

— И ты отдаешь его мне? — прищурился Теант.

— Отдаю, — кивнул Хаджар.

— Подумай еще раз, Северный Ветер, — существо подвинулось к нему совсем близко. Так, что Хаджар мог в полной мере ощутить амбре болотного дыхания. — Однажды то, что будет тебе дороже даже твоей чести, будет сковано льдом, которое сможет растопить лишь этот цветок.

Слова Теанта, как это уже было прежде в случае с Мэб или её гарпиями, оказались высечены на душе Хаджара.

— Ты знаешь мою судьбу, Хранитель?

— Ты был и остаешься тесно связан с лесом, Северный Ветер. Ты относился к нему с уважением — отголоски этого донеслись до меня. Поэтому я могу видеть тот путь, по которому ты идешь. И этот цветок, — Теант указал на дар Хафотиса. — однажды ты вернешься за ним. Но его уже не будет. Ибо я его съем. И тогда мы сразимся и один из нас умрет. И кровь фейри покроет твои руки. И ты вновь принесешь войну — на этот раз, последнюю. Такова твоя и моя судьба, Северный Ветер.

Хаджар вновь посмотрел на цветок.

Неужели у судьбы была такая скудная фантазия… Или она так любила хорошую иронию.

— Я не верю в судьбу, Хранитель, — покачал головой Хаджар. — прими этот цветок в дар и выполни мою просьбу.

Теант замолчал. Затем он вонзил ладонь себе в торс и вытащил мерцающую зеленью сферу.

— Жаль, Северный Ветер, что ты не веришь в неё, — он протянул огромный шар, но стремительно уменьшающийся шар, Хаджару. — Что ты не веришь в неё. Ибо она, увы, верит в тебя.

Хаджар, держа на ладони маленькую сферу, стоял посреди пустого, темного оврага.

\* \* \*

— Ты справился вовремя, — Хафотис бережно принял эссенцию и положил её внутрь горна.

— Сколько времени займет ковка? — спросил Хаджар. — не думаю, что Карейн протянет дольше…

— Несколько часов, — перебил Хафотис. — но тебе лучше не задерживаться здесь. Мантия Зимнего Сада привлекает слишком много внимания. Внимания, которое для тебя, Северный Ветер, будет смертельно.

— Мне нужно…

Затем Хаджар осекся.

Внезапно он все понял.

Он повернулся к Карейну. Тот устало улыбался.

— Такова цена, мой друг, — развел он руками. — все как в старых сказках…

Хаджар медленно повернулся к Хафитосу. Теперь он видел, что кузнец не сходил с места просто потому, что не мог этого сделать.

Каждая из его ног — лишь не более, чем деревянный костыль.

Хафитос был калекой.

— Год и один день, — прошептал Карейн. — я буду помогать кузнецу Хафитосу в его ремесле, после чего буду свободен.

— Год — не так уж и много.

— Год, по меркам страны фейри, Северный Ветер, — произнес уже занятый ковкой Хафитос. — в мире смертных это займет Семьсот семьдесят семь лет.

Хаджар вновь повернулся к Карейну.

— Ты ведь именно этого хотел с самого начала, да? — вздохнул он. — Сбежать от отца? От войны?

— Это не моя война, — покачал головой Карейн. — и Сальм — мой отец лишь по человеческой линии. Пришло время принять и то, что я частично фейри.

Хаджар промолчал.

Затем, шагнув к Карейну, он протянул ему руку.

— Живи свободно, Карейн Тарез, сын Эбы.

Карейн какое-то время смотрел на Хаджара, а потом с трудом, стеная от боли, поднялся на ноги и крепко сжал предплечье.

— Умри достойно, Хаджар Дархан, Северный Ветер.

Они кивнули друг другу, а затем, внезапно, Карейн притянул Хаджара к себе.

— Настоящая война только впереди, друг мой, — он говорил торопливо и сбивчиво. — Не верь никому. Особенно — полукровке. Все вокруг враги. Когда придет время, я отдам тебе свой долг.

— Что ты…

Хаджар не успел договорить.

Карейн толкнул его в грудь и Хаджар, отшатнувшись, сделал неловкий шаг назад и, споткнувшись о порог кузницы, полетел спиной вниз.

Упал он уже на разбитые камни храма Сальма Тареза.

Вокруг блестели стальные латы. Сотни рыцарей корпуса Стражей держали оружие у глоток закутанных в балахоны членов клана Тарез.

— И снова здравствуй, Хаджар.

Над Хаджаром нависала фигура миниатюрной, сероволосой девушки.

Оба клинка Рекки Геран упирались ему в грудь.

— Проклятье… Карейн, чтобы тебя демоны любили в…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 972**

Так быстро до Запретного Города Хаджар еще не добирался. Казалось, с момента, как Карейн, в буквальном смысле, вытолкнул его из мира духов и Рекка Геран приставила к горлу «пленника» клинки-паразиты, прошло не больше нескольких минут.

И вот Хаджар, теперь, сидел все в том же кабинете, что и меньше недели назад.

Перед ним, на золотом троне, скучающе подперев подбородок кулаком, находилось Его Императорское Высочество, Морган Бесстрашный. В очередных простых, но в то же время невероятно изысканных и дорогих одеждах.

— Хаджар Дархан, ученик Великого Мечника Оруна, — задумчиво протянул правитель Дарнаса.

Хаджар, сидящий напротив Императора, прекрасно понимал, что в тайной нише на этот раз стоит вовсе не генерал Шувер, глава Тайной Канцелярии.

Там был один из тех, о ком Хаджару рассказывал Орун. Один из Великих Героев Дарнаса и причина, по которой Марнил никогда не кичились своими лучниками.

Просто так получалось, что сильнейший лучник Дарнаса был выходцем из сословия крестьян и охотников восточных регионов, граничащих с южными рубежами Моря Песка.

И именно этот индивид, сокрытый от глаз, энергий и мистерий (но не от вычислительной мощности нейросети) в данный момент держал Хаджара на прицеле.

Орун, учитывая ту силу, которую он открыто демонстрировал, считал этого Великого Героя Дарнаса равным себе. В той мере, разумеется, в которой Тирисфаль открывался миру.

Его полную мощь, вряд ли, сдержал бы полностью даже Чин’Аме.

— Ваше Императорское Величество, — не вставая, поклонился Хаджар.

Он не собирался давать лишний повод для лучника использовать свое оружие.

— Я своего сына, в последнее время, вижу реже, чем тебя, Хаджар Дархан, –вздохнул Император.

Любой другой адепт, на месте Моргана, взмахнул бы рукой, призвал бы волю, но один из могущественнейших и, безусловно, хитрейших и искуснейших в интригах, адептов Дарнаса поднялся и, дойдя до столика, налили себе из графина немного терпкого, ярко-красного вина.

— Молчишь… — он вернулся обратно на трон и, покачивая бокал, смотрел на то как алые капли стекают по тонким, хрустальным стенкам. — А я вот, все, жду от тебя какого-нибудь рассказа, Хаджар Дархан.

— Все, что пожелает, Ваше Императорское Величество, — вновь поклонился Хаджар.

— Все? — Морган отпил немного сока и, отставив бокал, подался вперед. –Я бы, к примеру, пожелала, чтобы в первый год войны у меня не исчезли сразу два аристократических клана, Хаджар Дархан.

— Один.

— Что?

— Прошу прощения за своеволие, но позвольте вас поправить, мой Император. Исчез лишь один клан.

Морган, сцепив пальцы домиком, откинулся на спинку трона.

— Объяснись, Дархан, — приказным, не терпящим пререканий тоном, проговорил Морган.

Хаджар, как было уже прежде, до того, как подумать над ответом Моргану, подумал над тем, правильно ли он думает. И только после того, как убедился, что он видит хотя бы какие-то границы ловушки, которую расставляет Император, начал думать над тем, как ему ответить.

И, видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, это было куда сложнее, чем самые смертельные испытания и сражения, через которые проходил за свою жизнь Хаджар.

— Если вы, мой Император, имеете в виду клан Диносов — то я лишь выполнял клятву, которую принес нынешней Королеве Меча, дабы быть уверенным в её лояльности во время путешествия по Карнаку.

— Ты хочешь сказать, что это я виноват в том, что ты опрометчиво принес клятву, Хаджар Дархан?

— Разумеется нет, мой Император, — в который раз склонился Хаджар. — я бы никогда не осмелился бы такого сказать.

— Не осмелился, — Морган вновь взял бокал и принялся его покачивать. — Не осмелился, но думаешь так, верно?

— У всего есть цена, мой Император. Но я привык полагать, что, кто бы не назначил мне цену, принять её или нет выбирая лишь я сам.

В ответ на это Император лишь хмыкнул и не более.

— Продолжай.

Только после этой вальяжно-властной отмашки Хаджар позволил себе вновь открыть рот. Отчасти потому, что понимал, когда может себе позволить выходку, как в клане Зеленого Молота, а, от части, из-за глубокого уважения к Моргану.

Несмотря на все те отрицательные черты, которыи обладал правитель, Хаджар прекрасно понимал, что если бы не Император, ты не было бы нынешнего Дарнаса в целом и Лидуса в частности.

Морган, собственными руками, построил огромную страну, вытащив её из той разрухи, в которую ею эпохами вгоняли слабые правители прошлого.

Дарнасу, как и любой другой Империи, требовалась сильная рука хитрого и дальнозоркого правителя. И Морган подходил под все эти критерии лучше всех других возможных кандидатов.

Он являлся тем необходимым «злом», которое создавала светлое и, пусть и облачное, но, все же — светлое будущее для большинства.

Это то, что Хаджар понял не благодаря своим отцу или матери, а Примусу. Может тот и разрушил свою семью и вогнал треть народа в рабство, но Лидус, за те одиннадцать лет правления Примуса стал сильнее, чем за все прошедшие века.

— Что же касается клана Тарезов, то я не особо понимаю, что произошло.

— Не понимаешь, значит, что произошло… — протянул Морган. — Так уж и не понимаешь?

Хаджар отрицательно покачал головой.

— Некоторое время назад я пришел в дворец Тарезов по приглашению своего друга — старшего наследника клана Тарезов, — это была наглая и откровенная ложь и, Морган, как никто другой, должен был это понимать, но в данном случае у Хаджара на руках оказался козырь.

Карейн сейчас находился так далеко, что спросить его мнения было попросту невозможно. А в случае принесения клятвы, хаджар бы смог выкрутиться из любой формулировке благодаря просьбе Карейна, который тот озвучил лежа на алтаре.

— Затем там произошло нечто, объяснение чему я не нахожу, — продолжил Хаджар. — Когда же я очнулся, то весь клан Тарезов был под контролем корпуса Стражей… ну и я в том числе.

Морган, некоторое время, смотрел в глаза Хаджару. Тот не отводил своего глаза. Их партия вновь зашла в логический тупик.

Хаджар прекрасно понимал, что Моргану известна если не вся правда, то её большая часть. И сам Император знал, что Хаджар не идиот и видит эту ситуацию.

Но, тем не менее, они не могли нарушить негласного договора, который заключили друг с другом — именно по нему Акена пришла на торжество в клан Диносов, чем развязала Хаджару руки.

К тому же, если смотреть на общую картину, а не на её мелкие детали, то все складывалось как нельзя удачнее.

Брустр сам вызвал Хаджара на дуэль, а тот просто воспользовался старыми законами. В дом Тарезов Хаджар, поскольку его не сожрал хищный сад и он не отметился в качестве интервента, заявился в качестве приглашенного гостя.

Таким образом, все было, как говорится, «шито белыми нитками».

Все, кроме одного факта…

— По моим сведениям, Хаджар Дархан, — все так же задумчиво протянул Морган. — в данный момент вы должны сидеть не в моем кабинете, а находиться в ведении Тайной Канцелярии.

Вот так вот ласково и аккуратно Морган срезал углы, имея в виду пытки палачей Шувера.

— Разве, мой Императора?

Морган вопросительно изогнул бровь.

— Кажется, вы имеете в виду, мой предположительный арест Тайной Канцелярией, который, опять же, предположительно, — Хаджар сделал ударение на последнем слове. — имел под собой почву ввиду убитого мною Париса Диноса и его матери. Но я могу принести соответствующую клятву, что не убивал и никаким образом не содействовал прерыванию жизни Париса. И, более того, я так и не видел документов об аресте. Так что, получается, что ареста не просто не могло произойти — его и не было.

Морган залпом осушил бокал. Откинув мизинец, он поставил его на серебряный столик около трона и вновь посмотрел в глаза Хаджару.

— Ты хочешь сказать, ученик Великого Мечника, что тебя изначально не было в Тайной Канцелярии?

— По всем разумным фактам получается, что именно так — меня там не могло быть.

Около минуты или даже дольше в кабинете висела гнетущая тишина.

— Ты можешь идти, Хаджар Дархан, — взмахнул рукой Император.

Хаджар поднялся и, поклонившись, попятился, как того требовал этикет, к двери.

Но до того, как он развернулся, Морган, вдруг, его окликнул.

— Два клана оказались разбиты. Тарезы и Диносы. Из их осколков я могу слепить только один клан. Так что скажи мне, Хаджар Дархан, кому стоит выжить, а кому пасть?

Хадажру очень хотелось ответить, что Тарезам. Потому как иной ответ, однажды, повергнет душу Париса в ту же пучину, что и Тома с Анис, а когда-то и самого Хаджара.

Но он ответил:

— Диносам, мой Император. Идет война — нам нужна сила их мечей.

Морган только кивнул.

Хаджар развернулся и, дотронувшись до ручки двери, вновь замер.

Не оборачиваясь, он спросил.

— А что было бы, мой Император, если бы я ответил, что Тарезам.

Вновь тишина, а затем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 973**

После того, как, буквально через десять минут после Дархана, из кабинета вышел высокий, стройный, чуть худой адепт, от которого, даже когда тот не собирался никаким образом этого демонстрировать, веяло невероятной силой, Декой Шувер, в который раз за этот месяц посетил Императора.

Морган, как обычно, занимался тем, что раскачивал в руке бокал с алым соком. А может и вином… Что там на самом деле пил правитель Дарнаса не знала, по сведениям Тайной Канцелярии, даже его возлюбленная жена.

Это была одна из загадок Империи, но из тех, на которые Шувер почти не тратил своего внимания.

— Проходи, — Морган указал на стул в центре помещения.

Кабинет, в котором они сейчас находились, предназначался для, условно, серьезных разговоров. Не серьезные Морган проводил в своем рабочем, заваленном бумаге, помещении. А не условно, по-настоящему серьезные, проводились на нижних этажах цитадели Тайной Канцелярии.

— Мой Император, — поклонился Шувер и опустился в кресло.

Морган какое-то время раскачивал свой напиток и смотрел куда-то вглубь собственных мыслей. Многие в этой Империи, не обладая и щепоткой чувства самосохранения, хотели бы знать, что творится в голове Моргана.

Шувер этого не хотел.

Он не хотел знать и десятой части того, о чем размышлял правитель Дарнаса. Подобные знания привели бы не только его, но и всю его немногочисленную семью, состоящую из брата, сестры и матери, в места куда более страшные, чем нижние этажи цитадели Тайной Канцелярии.

И при этом Шувер не был трусом. Холодным, расчетливым выживальщиком, который не чурался марать руки в грязи и крови, но не трусом.

Просто он прекрасно понимал, чем именно чреваты подобные «знания».

— А неплохо все получилось, да? — Морган отпил немного и поставил бокал.

Шувер промолчал. Он имел на этот счет свое мнение. В очередной интриге Моргана, почему-то, крайним выставили именно его организацию. В узкие круги уже успела просочиться информация о том, как два, пусть и талантливых, но простолюдина оставили с носом такую могучую и пугающую организацию, как Тайная Канцелярия.

И, видят боги, подобная утечка не могла произойти из рядов подчиненных Шувера.

А значит она исходила от…

Морган широко и хищно улыбался.

— Во время войны народ должен сплотиться, генерал, — как бы невзначай произнес Морган. — ни к чему, если в самом нашем сердце будет жить заноза, о которую все спотыкаются.

— Ваша воля, мой Император, — сидя поклонился Шувер.

Те века, которые он потратил на то, чтобы создать вокруг Тайной Канцелярии ореол жути, способный сбить спесь с любого желающего провернуть свои темные дела, был подкошен всего за пару дней.

И сделал это никто иной, как сам Император — непосредственный создать этой самой организации.

— Кадавра хоть сняли? — спросил Морган.

— Сняли, мой Император, — кивнул Шувер. — сразу, как они вышли из моего кабинета и сняли.

— Шрамы, смотрю, зажили уже.

Декой потер щеку, по которой наглец Дархан несколько раз провел своим клинком. Проклятый мальчишка!

— Когда я предлагал тебе решить проблему с Тарезами, Шувер, я не предполагал, что ты выберешь такой кардинальный маршрут.

Теперь пришел черед Декоя откинуться на спинку кресла.

— Я действовал согласно тем инструкциям, которые получил от вас, мой Император, — начал он свой отчет. — Все документы про клан Тарезов и их, разумеется, чрезвычайно тайные опыты по кровосмешению были собраны в один документ. Туда же мы выключили и максимально подробную карту их поместья, которые смогли получить.

— Всегда поражался, генерал, тому, как невзрачные, с виду, девушки, умеют проникать в постели к самым видным юношам и, даже, тем, кто старше.

Шувер вспомнил то, как отдавал приказ своему двойному, а может уже и тройному агенту (кто знает, что там в голове Моргана) — Рекке Геран. Та, буквально за несколько дней, умудрилась не только стать любовницей Карейна Тареза, но и отыскать вход в потайной храм Тарезов.

Рекка была чрезвычайно способной девушкой…

Хотя бы просто потому, что этот вход искали и другие специалисты и, за несколько веков поиска, не справились. Рекке же хватило меньше недели.

— Может что-то в психологии, — пожал плечами Шувер.

Морган посмотрел на него, а затем отвел взгляд к витражу, за которым раскинулись просторы прекрасного сада Запретного Города.

— Ты ведь из небольшого дворянского рода, генерал?

— Да, мой Император. Мой род занимался рыбным делом, пока не обмельчали реки в ближайших предгорьях.

— Понятно… — протянул Морган. Будто он не знал этой информации… — Ты никогда не жил в достатке и даже изобилии, Шувер… Впрочем, сейчас это не важно. Лучше скажи мне, какой свиток, из тех, что мы подложили, Хаджар взял помимо дела Тарезов?

— Этот, мой Император, — Шувер протянул Императору пергаментный свиток, на которой блестела печать с гербом в виде парящего Ворона.

— Орден Ворона? — кажется, Морган был неподдельно удивлен. — Религиозные фанатики? Ты ничего не перепутал, Шувер?

— Нет, мой Император, — Декой, непроизвольно, скрипнул зубами. — у меня было время, чтобы поизображать спящего и понаблюдать за действиями этих двоих.

— Ну-ну, — фыркнул Морган. — будет тебе. Небольшой спектакль разбавил твои загруженные будни.

— Как скажете, Ваше Императорское Величество, — склонился Декой.

Император отложил свиток в сторону и задумался.

— Значит — Вороны… Что же, это довольно интересно… Но позже… Ты уже подготовил для казначеев сводку по Тарезам?

— Разумеется, — Шувер протянул Императору очередную бумагу. На ней, среди прочего, было указана и общая сумма состояния клана Тарезов, с учетом движимого и недвижимого имущества.

— Внушительно, — Император, в первые на памяти главы Тайной Канцелярии, присвистнул. Казалось бы — чего здесь такого. Но выбивалось из общей канвы. — Направим, в первую очередь, на производство новых кораблей, вооружение и алхимию. Войне нужны деньги, а нам не так, чтобы, нужны были Тарезы.

— Их торговые сети придется кому-то перенять.

— Небесный Ветер займется этим, — отмахнулся Морган. — я уже переговорил с их главой. Он головой ручался за два года освоить треть сети Тарезов.

Шувер и не видел другого кандидата. Воздушные сети Небесного Ветра помогут им в освоении торговли павших Тарезов. И вот, через несколько лет, вспыхнет звезда другого богатейшего клана…

Копилки, которую, при необходимости, Морган разобьет без всякой жалости и сожаления.

Таков был правитель Дарнаса.

— Что же до Диносов…

— Всех уцелевших женщин Тарез переправишь в Замок Меча, — Император перебил Шувера. — Войне нужны не только деньги, но и воины. А того, что с женщинами своего клана наворотил Сальм… думаю, будет неплохо посмотреть, как это отразиться на простой крови Диносов.

Шувер сглотнул, побледнел, а затем поклонился:

— Да, мой Император.

Морган планировал все это…

Планировал еще до того, как в город приехал чертов мальчишка Дархан.

Интриги Императора всегда были долгоиграющим. Сколько десятилетий или веков назад он задумал провернуть эту сцену и, за это время, сколько других сцен он успел запланировать или уже отыграть?

Может Морган не был сильнейшим правителем, но еще никто и никогда не мог обыграть его на поле управления судьбами других людей и целых стран.

— А сейчас, пойдем поговорим с Сальмом Тарезом. Меня очень интересует, что за ритуал он проводил и где хранил архив своих исследований.

Морган поднялся и, вместе с Шувером, направился к выходу. Там, на «настоящем» нижнем этаже цитадели Тайной Канцелярии, а не в том муляже, что подготовили для двух мальчишек, в данный момент обитал Сальм Тарез, глава более не существующего рода Тарез.

У самого выхода Морган вдруг остановился и, с ехидством в глазах, посмотрел на Шувера.

— Ты ведь не женат, генерал?

— Н-нет, мой Император.

— Тогда не торопись звать кого-то под венец. Летиция вновь осталась без пассии и, я думаю, лучшей пары чем в твоем лице ей будет не сыскать.

Шувер сглотнул.

В Империи было всего несколько интриганов, которые могли переиграть главу Тайной Канцелярии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 974**

Хаджар стоял все в том же темном переулке, граничащим с Восьмым Проспектом и Запретным Городом. По какой-то причине Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров, могущественный демон выбрал для их рандеву именно это место.

И сейчас, когда на небо поднималась полная луна, должен был выйти срок их сделке. Сделке, которая связала смертного и демона прочными узами на столь длинный срок.

Из тени, поднимавшейся над землей темной аркой, отбрасываемой на монолитную стену каменного здания, как из двери выходил эмиссар Князя Демонов.

Как и прежде, он был одет в хищный плащ, в котором каждый разрез имел острые клыки и блестящие, маслянистые глаза. Лицо Хельмера закрывала широкополая, серая шляпа. Под ней блестел его единственный, видимый собеседнику, алый глаз. В руках он держал истекающую кровью сферу, а под ногами кружил ковер из мириада миниатюрных, черных комочков — чьих-то кошмаров.

— Истек твой срок, Хаджар Дархан, Северный Ветер, — каким-то совсем чужим, официальным тоном, произнес Хельмер. — Уплати наш уговор словами, делом или душой.

Хаджар недоумевающе моргнул.

— А что, так тоже можно было?

— Ибо ты… — что-то начавший говорить Хельмер сбился, а затем выругался. –Нет, Хаджи, я только в роль вошел! Проклятье! Мог, ведь подыгарть! Я, слышал, ты из страны фейре вернулся, а там все так красиво, высокопарно балакают — всегда хотел попробовать. А ты со своим, — Хельмер только отмахнулся и сел, скрестив ноги, на стул, сформировавшийся из ночных кошмаров.

Хаджар, не рискуя просить о таком же, опустился на корточки. Видимо разговор им предстоял не самый короткий.

— А слышал от кого?

— От того, — передразнил демон. Да, теперь он действительно походил на того Хельмера, которого знал Хаджар. — Итак, Хаджи, я весь во внимании, –затем Хельмер посерьезнел. — Не заставляй меня пояснять, что значить –делом или душой.

Хаджар поднял ладони в примиряющем жесте и выложил все, что ему удалось выяснить про клан Тарезов.

Все это время Хельмер слушал внимательно, не перебивал и лишь задавал наводящие вопросы. Наверное тому, кто испокон веков насылает на людей кошмары, надо уметь быть хорошим слушателем.

В конце Хельмер задумался. Вообще, вид думающего над чем-то демона вызывал ничуть не меньше опасений, чем тот е самый Морган.

Хотя нет — куда больше.

На фоне Хельмера, живущего в этом мире с самых первых эпох, Морган выглядел не страшнее жалящей осы. Больно, в чем-то даже опасно, но не так… далеко не так.

— Ты уверен, что мальчишка так и сказал — Парад Демонов.

— Именно, — кивнул Хаджар. И, взвесив все «про» и «контра», решил бросить на стол несколько карт. — Я уже слышал про этот Парад.

— Да? И где же?

— В Секте Черных Врат.

— Никогда не слышал о таком месте, — пожал плечами Хельмер.

Он протянул руку и из живого ковра ночных кошмаров выплыла бутылка вина. Привычным жестом Хельмер отрубил ребром ладони стеклянное горлышко и начал степенно отхлебывать содержимое.

— Она была создана членом Ордена Ворона.

Вот теперь Хельмер выглядел заинтересованным. Даже весьма и весьма. И это несколько нервировало Хаджара. Он знал, что Повелитель Ночных Кошмаров был в курсе о родстве Хаджара с Черным Генералом. Почему-то все сущности высшего порядка сразу об этом узнавали…

— Но, тот, кого Гройс — Патриарх той секты, называл Крыло Ворона, говорил что впереди еще две тысячи лет — двадцать веков.

— Так оно и было, — кивнул Хельмер. Он не сводил взгляда своих глаз… глаза с собеседника. — И Парад Демонов не переносился с самого первого его проведения. Раз в семьдесят тысяч лет, Хаджар, он проводился с начала эпох. С момента как лже-боги сделали нас теми, кем мы теперь являемся.

— И что значит этот Парад?

Хельмер улыбнулся. Криво. Хищно. Демонстрируя совсем не человеческий набор зубов и клыков.

— Это ты выплачиваешь мне цену нашей сделки, Хаджар Дархан, Северный Ветер. А никак не наоборот.

Хаджар промолчал. Он смотрел на то, как хмурился демон, способный за мгновение уничтожить целую орду тварей (как это было в Пустошах). Что-то беспокоило это создание…

— Впрочем, учитывая наши близкие отношения приятелей, скажу так — не лезь в это дело, Хаджар. Не по твоей силе вопрос. Даже Бессмертные не вмешиваются в Парад Демонов. А тебе до них, как отсюда и до Седьмого Неба.

— И все же…

Хельер нахмурился еще сильнее.

— В дань тому, что я, надеюсь, могу рассматривать нас не как человека, заключившего сделку с демоном и ни как демона, назвавшего цену человеку, добавлю — его перенесли Хаджар. Почему — не спрашивай. В такие дела Князь не посвящает ни меня, ни свой ближайший круг.

Хаджар замолчал, а затем выпалил.

— Дай угадаю — семьсот семьдесят семь лет по меркам Мира Смертных?

Тени вокруг Хаджара сгустились, а сам он ощутил, как вся его жизнь вдруг оказалась на чаше весов. Чаше, которую держал в своих руках Повелитель Ночных Кошмаров. При этом с другой стороны, во второй чаше, находилось ничто иное, как его желание уничтожить Хаджара.

Они все еще находились в рамках незакрытой сделки и потому демон мог уничтожить смертного не опасаясь законов Неба и Земли.

— Это знание, Хаджар, — сурово, цедя сквозь сжатые клыки, прошипел Хельмер. — не то, которым можно вот так вот просто разбрасываться. Будь здесь любой другой демон, и ты бы уже отправился в мой мир.

Хаджар понимал, что демон не лжет.

— Спасибо, Хельмер.

Демон только отмахнулся.

— Ты интересен мне, смертный. Таких как ты я редко встречал за прошедшие эпохи. Но, знаешь, что вас всех, интересных, объединяет?

Хаджар пожал плечами.

— На могиле каждого из вас я оставил черные цветы гнилой полыни.

— Странный вкус у тебя, Хельмер, — хмыкнул Хаджар, хотя внутренне слегка похолодел.

— Это единственное растение, которое выжило в мире демонов, Хаджар, — чуть грустно ответил демон, а затем, после секундной заминки, поднялся на ноги. — Сделка закрыта, Хаджар Дархан, Северный Ветер. Ты выплатил свою цену и теперь я, более, не властен над твой судьбой и твоей жизнью.

Что-то, как уже было прежде в стране фейре, произошло в душе Хаджара. Но если прежде слова высекались на ней крепче, чем в камне, то теперь –наоборот. Они стерлись из неё, и с плеч будто камень свалился.

Хельмер, стоявший перед Хаджаром, вновь был лишь демоном из пучин бездны. А Хаджар — смертным мечником Империи Дарнас.

Их разделяла пропасть, сотканная из времени и закрытая законами Неба и Земли.

— Когда мы встретились в первый раз, Хаджар Дархан, — Хельмер постепенно исчезал во тьме. — я сказал, что мы встретимся еще раз. Это чувство не исчезло. Пройдет время, но наши пути пересекутся вновь. Я буду этого ждать… Ждать, кем ты станешь, мальчик, на пути своей жизни.

Хельмер уже почти исчез, как в стену, прямо рядом с его головой, вонзился кинжал.

Тот самый кинжал, которым Сальм Тарез едва не заколол своего сына.

Проведя столько лет рядом с Эйненом, Хаджар научился парочке трюков. И ловкие руки было одним из того, чему он обучился в первую очередь.

Иначе играть с Островитянином в кости было смерти подобно.

— Откуда ты взял это, смертный?! — вокруг Хельмера заклубилась энергия, которая не поддавалась осмыслению Хаджара. Но, стоило ей пересечь определенную границу, как она вспыхнула золотом.

Хельмер закашлялся и сплюнул черной кровью, прожегший камень мостовой.

Законы Неба и Земли оберегали Хаджара.

— Я не хочу знать, что это за кинжал, демон, — Хаджар поднялся. Чтобы не произошло — он собирался встретить судьбу во все оружии. На плечи ему легли одежды Королевы Мэб — мантия Зимнего Двора. В руках появился Синий Клинок. — Я не хочу знать, для чего он предназначен.

Алый глаз Хельмера вспыхнул, замерцала сфера в его руках, плащ зашевелился зверем, а хоровод ночных кошмаров замер.

— Ты смеешь говорить со мной в таком тоне, пыль секундной стрелки?! Ответь мне…

— Нет, это ты ответь мне, демон! — и уже второй раз, стоя перед демоном в этом клятом переулке, Хаджар высвободил свое королевство. Только на этот раз он был сильнее. Намного сильнее. Да, на фоне Хельмера он все еще действительно был незначительнее пыли, но это не значило, что он прогнется. Ни перед Хельмером, ни перед Князем Демонов — ни перед кем. Пока в его руке меч — его волю не сломить. — Я хочу заключить новую сделку. Забирай этот кинжал с собой, но ответь мне — кто , в мире Земли, стоял за моим плечом?! Кто позволил мне выжить?! Кто помогал мне?!

И все исчезло.

Жуткая энергия исчезла, плащ угомонился, а комки кошмаров вновь весело кружились вокруг ног Хельмера.

— Эта вещь, Хаджар… продай её… обменяй её… Избавься от неё немедленно. В этих регионах никто не даст за неё истинную цену — лишь Бессмертные и равные им способны оценить этот кинжал по-достоинству. Так что продешевить не сможешь — бери сколько дадут и…

— Сделка, Хельмер, — Хаджар вернул графство меча синего ветра обратно внутрь души. — я знаю твою суть. Ты не можешь отказаться от предложенной сделки. Так же, как фейри не могут лгать. Это твоя природа.

Хельмер отвел взгляд в сторону и устало вздохнул.

— Ты всегда был упрямцем, мальчик, — демон выдернул кинжал из стены и начал рассеиваться во тьме. — Чтобы ты не думал, Борис, твоя первая мать любила тебя.

И он исчез.

Хаджар остался стоять один в темном, безлюдном переулке.

Смахнув слезу со щеки, Хаджар развернулся и отправился в сторону квартала Диносов.

Эхо сказанных Хельмером слов все еще звенело в его голове.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 975**

Квартал Хищных Клинков почти никак не изменился с тех пор, как Хаджар побывал в нем последний раз. Единственное отличие — общая атмосфера угнетенности и какой-то разрухи.

Даже замковую башню, которую разнес Хаджар, уже успели восстановить. Но на плацах почти отсутствовали люди, на тренировочных площадках почти никто не занимался, а кто занимался — делал это вяло и нехотя.

Хаджар же, идя в сторону Башни Меча — огромного сооружения, камнем рассекающего облака, чувстовал, как к нему обращены взгляды полные лютой, жгучей ненависти и… страха.

То, что, в конечном счете, Морган решит уничтожить клан Тарезов было понятно Хаджару с того самого момента, как вместе с Карейном к ним в отряд попала Рекка Геран.

Ведь именно она сделала так, что племя, пришедшее за Анетт, настолько агрессивно их восприняло.

Именно она, «не успела» подать энергию на кристаллы щита накопителя и Дэрэк смог волей забрать с палубы Гэлхада. И именно она что-то искала в гробнице древнего Императора Драконов, ставя свои интересы выше остальных.

Так что именно поэтому Хаджар относился к Рекке, почти так же, как относилась к ней Акена.

Геран, возможно, имела свои мотивы, но её готовность перешагивать через любые моральные и этические преграды… в этом не было чести.

Как, возможно, не было её и в том, что Хаджар за один вечер отправил к праотцам половину самых способных и опытных женщин бойцов клана Динос.

Вот только они были не только бойцами, от которых зависело появление на свет следующего поколения Хищных Клинков… Они были чьими-то женами и, что куда страшнее — матерями.

И теперь все эти люди смотрели на то, как между площадок, стоек с оружием, небольших построек и жилых домов, шел человек, ответственный за все эти смерти.

Может быть разумом они и понимали, что если бы не переворот Анис, то всего этого можно было бы избежать, но… довольно сложно, даже истинному адепту, использовать разум, когда перед тобой идет человек, убивший твою мать.

Хаджар ощущал всю эту ненависть, смешанную со страхом и порождающую бессильную злобу.

— Учитель, — прошептал Хаджар, подходя к Башне Меча. — ты поэтому сбежал ото всех на Гору Ненастий?

Сильнейшие воины Дарнаса — Великие Герои, за исключением главы корпуса Стражей и ректора Святого Неба, не жили в столице, да и вообще редко когда в ней появлялись.

Возможно, они тоже чувствовали на себе те же взгляды, что и Хаджар и не хотели лишний раз испытывать свой нрав на прочность.

— Хаджар, — Анис выглядела почти так же, как и прежде, за исключением… пожалуй, всего.

На её голове теперь лежала золотая корона с зубцами в виде мечей. Черные волосы были собраны под золотой, с вкраплениями изумрудов, сеткой. Платье, пока, почти никак не изменилось — юбка и такой же открытый живот, и плечи.

Пока, при первом же взгляде, не будет понятно, что Анис беременна, вряд ли она изменит своему стилю.

Вот только ткань, из которой был сшит наряд, явно вышла из ателье госпожи Брами. На запястьях анис звенели браслеты, украшенные россыпями волшебных и драгоценных камней, вплавленных в металлы первой пробы.

Такие же бряцали и на лодыжках.

Анис ходила в туфлях лодочках и не изменяла себе. Но и они, как и платье, теперь стоили столько, сколько не могли себе позволить некоторые «бедные» дворянские семьи.

— Достопочтенная глава Хищных Клинков, — поклонился, как того требовал этикет, Хаджар.

Разумеется, подсознательно он ждал, что Анис скажет нечто вроде «между нами ни к чему подобные расшаркивания», но… этого не произошло.

Приняв обращение как нечто должное и само собой разумеющееся, Анис развернулся и зашагала в сторону входа в Башню Меча. Ошарашенный подобным изменением в поведении давней знакомой, Хаджар отправился следом.

Он уже слышал от Эйнена, что даже Талесия Марнил, сестра Короля эльфов Агвара оказалась бессильна перед раной, оставленной Брустром.

Анис была обречена навеки, если, конечно, не пробьется на ступень даже выше, чем Безымянный адепт, остаться калекой. Лучшие артефакторы столицы, за, скорее всего, баснословную сумму, в короткие сроки изготовили ей протез.

На обе руки Анис надела черные перчатки с рукавами по самое плечо. Но из-под правого торчала полоска желтого металла. Да и аура, которой обладала Анис, значительно ослабла.

Та Анис Динос, которая могла стать величайшей мечницей своего поколения, канула в лету. Осталась лишь Королева Меча, Анис из клана Хищных Клинков. Властная женщина, которая сделает все, что обеспечить своему сыну или дочери светлое будущее.

Хаджар, смотря ей в спину, прекрасно понимал, что правление Анис означало, что однажды, может через двадцать, может через сорок лет, клан Диносов вновь сотрясет буря переворота.

Это, наверняка, понимал и Морган.

Может он считал, что лучшие клинки куются именно в крови? Крови тех, кто дает им рождение?

— Проходи, — Анис открыла перед Хаджаром дверь.

Внутри, в темном помещении, к потолку поднималась витая лестница. Она вела к озеру света, разлившимся где-то в вышине. Когда Хаджар зашел внутрь, то Анис последовала за ним и, закрыв дверь на волшебный замок, положила ладонь на рукоять меча.

Металлический протез неприятно заскрежетал по рукояти Божественного Артефакта.

В очередной раз Хаджар не стал настаивать на том, что этот Меч Синего Ветра принадлежал, по праву, именно ему.

— Нам надо поговорить, Хаджар Дархан, — официально, без тени намека на панибратство, произнесла Анис.

Её зеленые глаза сверкали в едком полумраке, а корона слегка блестела.

— Я слушаю вас, глава Хищных Клинков.

За прошедшие годы Хаджар испытывал к Анис всю палитру человеческих чувств. От желания обладать, которое он спутал по юношеству с любовью, до горячей ненависти, взращенной в почве жгучего предательства.

И теперь, признаться, ему было несколько больно от осознания того факта, что перед ним больше не стояла «та» Анис.

«Та Анис» не пережила дуэли со своим дядей. Она умерла в тот же вечер, когда Хаджар «убил» Париса Диноса.

— У тебя есть два дня, Хаджар. После этого я не хочу видеть тебя ни в своем квартале, ни где-бы то ни было поблизости к нему.

Хаджар смотрел на Анис и не понимал, с кем говорит. Как бы они не относились друг к другу, им приходилось сражаться плечом к плечу. Проходить испытания, которые не каждому под силу.

И все, что в данный момент переживала Анис, она заслужила не только своими «руками», но и тем, что Хаджар, Эйнен и остальные, когда-то, согласились принести ей клятву.

Хотя, по сути, могли этого и не делать.

— Я понял вас, глава Хищных Клинков, — вновь, достаточно низко, поклонился Хаджар. — после того, как я заберу свою цену из Башни Меча, я больше не переступлю порога вашего квартала.

— И…

— Что же насчет того, чтобы я не появлялся поблизости от него — то, пока ты не стала Императрицей, Анис, то не думай, что можешь мне приказывать или ограничивать мои перемещения по свободным территориям.

Анис сощурилась, а её, в прямом смысле, стальные пальцы сжались на рукояти меча.

— Не забывай с кем ты разговариваешь, Хаджар Дархан из рода Кесалия.

Хаджар, вместо ответа, развернулся и отправился к лестнице.

На ходу он прошептал:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 976**

Анис осталась стоять внизу. Впрочем, Хаджар сомневался, что она, в её нынешнем состоянии, смогла бы преодолеть хотя бы первые десять ступеней.

Как и все в этом безымянном мире, из того, что имело отношение к пути развития, на самом деле оказывалось куда сложнее и серьезнее, чем выглядело на первый взгляд.

Каждая ступень, по которой поднимался Хаджар, била по его душе чем-то вроде эфемерной копии отдельно взятого удара меча.

И, чем выше поднимался Хаджар, тем сильнее становились удары.

Всего винтовая лестница имела девять пролетов, по сорок три ступени в каждом. И, после каждого пролета, сила ударов повышалась в несколько крат.

В итоге подъем по лестнице занял у Хаджара не меньше четырех часов, а под конец ему пришлось обнажить Синий Клинок и высвободить свое графство меча синего ветра.

Только используя доспехи Зова, слитые воедино мистерии духов меча и ветра, и свой Божественный меч Хаджар смог преодолеть последний пролет, на котором каждый удар равнялся по силе мечнику, обладавшему Истинным Королевством Меча.

Кто бы не строил эту башню и лестницу, он явно обладал просто невероятными знаниями и талантом.

Когда же Хаджар смог, наконец, подняться наверх, то понял почему сюда стремился даже Великий Мечник Орун.

Потоки Реки Мира когда-то воспринимались Хаджаром как неизменные константы, которые, как данность, просто существуют и все.

В стране фейре Хаджар впервые понял, что абсолютная величина, на самом деле, вовсе не абсолютна и может быть так же изменчива и непостоянно, как и все вокруг.

Здесь же, в Башне Меча, с потоками реки вновь происходило нечто невероятное. Но если в стране фейри они закручивались, то замедлялись, то ускорялись, искривлялись, загибались и даже, порой, обрывались, падая куда-то в бесконечное нечто огромными водопадами, то здесь все происходило несколько иначе.

Потоки Реки Мира действительно будто рассекались огромной башней. Они истончались. Становились мельче. И на этой отмели яркой звездой сиял Дух Меча, мистерии которого проходили сквозь реку куда быстрее и в намного большем объеме.

Один час медитации над мистериями меча в таком месте равнялся бы десятилетию во внешнем.

Увы, у Хаджара имелось лишь около сорока часов. Которые он и собирался потратить на медитацию. Что же касательно огромного количество стоящих на полках свитков и книг, описывающих самые разнообразные стили меча, то на данный момент они были Хаджару ни к чему.

Усилием воли сдернув тысячи томов, Хаджар разложил их перед собой.

— Запись и анализ, — отдал он мысленный приказ. — Реестр: «База данных для создания стиля».

[Обрабатываю запрос… Запрос обработан. Начинаю запись в указанный реестр. Записано: 12%… 43%… 69%… 78%…86%…100%]

В итоге запись двух тысяч пятисот тридцати шести свитков и книг, заполненных самыми разными схемами и указаниями, рисунками и надписями, заняла у нейросети не дольше десяти минут.

Хаджар, все тем же усилием воли, разом вернул все свитки и книги обратно на полки, сложив их в точно таком же порядке, как они и лежали.

На самом деле, точно таким же образом он мог запомнить все эти данные и самостоятельно. Как, впрочем, и любой другой адепт, стоявший на ступени Рыцаря Духа или выше.

Но одно дело обладать абсолютной памятью, и совсем другое — отыскать в ней нужную информацию.

Это как стоять посреди бесконечной библиотеки и понятия не иметь, куда идти, чтобы отыскать нужный «файл».

И именно в этом, в сортировке и, безусловно, анализе и открывались безграничные возможности нейросети.

Теперь, стоило Хаджару обратиться к указанному реестру, как он тут же получит нужную информацию. Но, куда важнее даже такого доступа — анализ данных.

Хаджару пришлось бы потратить на каждый стиль не меньше двух лет, чтобы понять его основы, его движения, стойки, течения энергии, напряжение мышц и прочее.

Таким образом, на всю базу данных Хищных Клинков, которую те скопили за почти полторы эпохи своего существования, у Хаджара ушло бы больше пяти тысяч лет!

Но когда дело касалось вычислительных способностей нейросети, то… открывалась истинная несправедливость этого мира.

Даже гений из гениев, такой, возможно, как Парис Динос, потратил бы на свиток не меньше года. Но нейросеть…

— Запуск анализа. Создание реестра — «Суть каждого стиля». Структурировать по выделению общностей и разностей. Разрешение на использование мощностей — 65% общего потенциала.

[Обрабатываю запрос… запрос обработан. Приступаю к выполнению задачи. До окончания выполнения: 38 месяцев 2 недели 6 дней]

Для нейросети подобный, воистину пугающий объем информации вылился в чуть дольше, чем три года работы. Кроме как обманом Небес и Земли это назвать было нельзя. Хотя, если подумать, то можно — воровством.

Анис, отдавая Хаджару в распоряжение всю библиотеку клана, никак не могла подумать, что тот сможет изучить больше, чем десяток стилей, что заняло бы у него двадцать лет непрерывных тренировок. Или полвека, учитывая довольно активную и напряженную жизнь.

Да и кто, как не бывший гений меча, понимала, что Хаджару это не принесет особой пользы. Не обученный во время ступени смертного стилю, адепт ставил крест на каком-либо серьезном прогрессе.

Даже детей аристократии учили таким образом, чтобы они начинали постижение мистерий и техник одновременно со стилями. Главное было заложить базу. И уже с этой базой, развивая её, хоть сразу Рыцарем Духа становись.

Но без крепкого фундамента…

Так что пока нейросеть занималась сухой выжимкой, Хаджар мог посвятить себя тому, в чем он действительно был способен достигнуть прогресса. И в чем вычислительный модуль никак не мог ему помочь — в мистериях.

В центре овального помещения, от которого лучами расходились стеллажи с многочисленными полками, был начертан круг, заполненный разнообразными символами и знаками.

Войдя внутрь, Хаджар едва не задохнулся от потокам мистерий, в которой окунулся едва ли не с головой.

— Проклятье! — Хаджар отшатнулся и вышел из круга.

Все то, что он ощущал прежде — тот массив мистерий, который пропитывал каждый «кирпичик» вершины Башни Меча, оказался не более, чем эхо от сосредоточия мистерий в волшебном круге посреди овального зала.

Хаджар, вновь высвободив Графство меча синего ветра и обнажив Синий Клинок, повторно вошел в круг. В то же самое мгновение со всех сторон на его душу обрушились бесконечных потоки эфемерных ударов клинка.

Тяжело опустившись, Хаджар принял позу лотоса и начал медитировать, находя во вспышках мистерий, идущих из самого центра звезды Духа Меча, какие-то подсказки к дальнейшему продвижению.

В этом ему не помог бы ни один учитель. Когда дело касалось ступеней владения оружием такого уровня, как Королевство, то все зависело от самого адепта. Именно поэтому было так мало тех, кто достиг хотя бы Баронства, не говоря уже об Истинном Королевстве.

Так, роняя капли пота со лба и капли крови, струящиеся из носа и глаз, Хаджар провел оставшиеся сорок, с небольшим, часов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 977**

Почти в самом конце Восьмого Проспекта еще недавно стоял подкошенный, старый дом и заросшая сорняками и травой огромное пространство заброшенной и неухоженной земли.

С момента, как Хаджар в последний раз был в доме почившего Великого Мечника Оруна прошло не больше десяти дней, но изменения были столь разительны, что Хаджар сперва и вовсе подумал, что заблудился.

Там, где в землю были вбиты два колышка, обозначающие ворота, теперь возвышались каменные столпы, сложенные из волшебного камня. Между ними, на подобие того, что Хаджар видел в клане Зеленого Молота, свились в крепкие узлы толстые лианы.

В центре они оформились в виде герба — сидящая на панцире обезьяна, вкушавшая плоды неизвестного Хаджару дерева. Именно так, на общем совете тогда еще совсем немногочисленного клана Кесалия, было решено обозначить их герб.

Эйнен предложил панцирь и обезьяну, Дора добавила фрукты, а Хаджар просто согласился. Так, три члена клана выбрали себе герб.

Подойдя к воротам, Хаджар переступил условную черту и в, ту же секунду, к нему, прямо из лиан, потянулись острые шипы. Точное такие же, как от цветов в саду ныне несуществующего клана Тарез.

— Кто там?! — послышался знакомый, уже почти даже без акцента, голос.

— Свои, — ответил Хаджар, а затем, чуть насмешливо, добавил. — Наверное… Нет, если вы настаиваете, могу и в гостиницу пой…

— Ой, Хаджар! Прости, пожалуйста. Тебя не было, а ритуал, который я провела, требует крови, чтобы признать имеющего права на вход.

Постепенно, одновременно со словами, лианы, спутанные в узлы, выпрямлялись и расправлялись, открывая вид на внутренний двор «квартала» их клана.

Там, где раньше были сорняки, теперь на ветру качались цветы, высаженные на холмах и клумбах, соединенных между собой дорожками из речной и морской гальки.

Там, где были ямы и колдобины, теперь в прудах плескалась блестящая разноцветной чешуей рыба или журчали резвые, горные ручьи, стекавшие с цветочных холмиков.

Там, где не было и вовсе — ничего, теперь шелестели кронами самые разные деревья. Начиная простыми елями и березами, заканчивая какими-то странными пальмами, оформившим их кварталу живой забор с парапетом, в виде веревочных мостов.

— Это пока есть только набросать, — Анетт отряхнула свое цветастое платье. Знойная чернокожая колдунья явно было чем-то занята. Вокруг неё так и клубилась магия. Как слова Воды, так и слова Мертвых. — Мы с Дора скоро привести все здесь в отличный порядок. Будет и красиво и защита.

Хаджар подошел поближе и крепко обнял Анетт. Единственное слабое место во все их плане — именно чернокожая красавица. Если бы Морган не был так занят войной, то обязательно бы свел разорванные усилиями Хаджара, концы нити воедино и понял, что прямо у него под носом обитает некромантка.

И, если бы раньше, он немедленно отправил её на плаху, то в текущих реалиях… возможно, Анетт ждала бы участь даже более страшная, чем пытки, которым подвергли, в виде назидания и «щелчка по носу», самого Хаджара.

Анетт ответила на объятья горячо и в чем-то, даже, страстно.

— Если ты хочешь, — на языке племен Карнака, прошептала она на ухо. Её губы были так близко, что они касались мочки. — продолжить то, на чем нас прервал Эйнен, то здесь есть несколько очень красивых кустов.

Хаджар отстранился и от души, в голос, засмеялся.

— Я просто очень рад тебя видеть.

Анетт отстранилась, чисто по-женски склонила голову на бок и перевела взгляд ему в зону паха.

— Поверь мне, Северный Ветер, я это вижу.

Хаджар слегка запахнул край одежд Зова. Не очень-то вежливо было ходить и демонстрировать всем то, насколько напряжено было мужское естество.

— Так что насчет кустов, — она вновь подошла к нему и провела пальцами по щеке. — белые мужчины, Дархан, такие… вялые. Я гуляла по городу, но ни один из них не вызвал у меня и тени желания.

— Я тоже белый, — Хаджар поймал её ладонь и слегка сжал.

— Ты?! — теперь уже засмеялась сама Анетт. — ты смуглый, как металл, которые белые используют.

— Медь, — подсказал Хаджар.

— Ты горячий, — уже второй ладонью, Анетт коснулась груди Хаджара. –горячий и холодный. Ты как знойное лето, в которое дует северный бриз. Тебя не хочется отпускать…

Не вынимая ладони из руки Анетт уже повела его к тем самым кустам (действительно красивые), как за спиной прокашлялись.

— У вас еще будет на это время, — Дора выглядела несколько уставшей, а энергии в её ядре не набралось бы и половины.

Хаджар взглядом извинился перед чернокожей красавицей и, вытащив руку, подошел к Доре.

— Вы с Анетт одни все это, — он обвел взглядом прекрасный сад, стену живого забора и ворота. — соорудили.

— Приходила Энора, — коротко ответила бывшая принцесса.

Как бы не относилась Дора, в силу определенных обстоятельств, к Хаджару, он её уважал. Они познакомились еще когда Дора была едва ли не девочкой, теперь же перед ним стояла молодая женщина, которая пережила столько, сколько выдержат немногие леди из высшего света.

Даже если отбросить все те странствия и приключения, войны и сражения, которые они пережили, то останутся лежащие на поверхности решения.

Сперва она отказалась от короны принцессы одного из сильнейших кланов Империи. Затем она пошла поперек слову отца. А потом и вовсе отреклась от крови целого народа, даже не семьи, а народа, чтобы быть с любимым и поддержать его. Идти с ним по дороге пути развития плечом к плечу.

— Эйнен и Том ждут тебя в доме, — она повернулась, пропуская Хаджара дальше по дорожке.

Тот кивнул ей и прошел к дому.

Ну хоть что-то осталось неизменным. Все то же покосившееся здание, местами обшарпанное и с трещинами. Все же, даже не несмотря на обладание магией, адепты не были сказочными волшебниками или народом фае. Они не могли за ночь, из дерьма и палок, построить настоящий дворец.

На это, даже у самых больших кланов, уходили века.

Хаджар надеялся, что у клана Кесалия будет даже больше, чем века…

Надышавшись свежим воздухом сада, Хаджар закашлялся. Спертая атмосфера заброшенного дома пыльным мешком врезала Хаджару под дых.

Оклемавшись, он прошел в единственное просторное и светлое помещение –кухню. Там, за столом, на простых, но крепко сбитых табуретках уже сидели Эйнен и Том.

Опухший, явно заливающий стресс не соком и даже не вином, Том, держа голову трясущейся рукой, заливал внутрь себя, под пристальным вниманием Эйнена, какую-то даже с виду противную дрянь.

— Я больше… не могу… это… пить, — прокашлялся Том. — как вообще… можно… пить… такую… дрянь.

— Можно, — философским тоном, ответил Эйнен. — В клане Кесалия нет места пьяницам.

Том выругался и продолжил пить мерзку дрянь. На приход Хаджара он ответил вялым поднятием ладони в приветственном жесте.

Хаджар хмыкнул и кивнул островитянину.

Тот подошел, и друзья и названные братья крепко обнялись.

— Надо поговорить, — на диалекте островов произнес Хаджар.

Эйнен посмотрел на него с любопытством, а потом усилием воли придвинул еще одну табуретку.

— У нас проблемы, Эйнен.

— Я знаю, — лысый достал из пространственного артефакта письмо.

— Что это?

— Послание казначейства Запретного Города.

— С нас уже налог берут?

— Берут? Наоборот, варвар — дают.

Брови Хаджара взмыли едва ли не к волосам.

— И сколько.

Вместо ответа Эйнен только протянул ему бумагу.

Хаджар прочитал. Затем прочитал еще раз. Моргнул, осенил себя священным знаменем и прочитал еще раз.

Цифра не менялась.

Отложив свиток в сторону, Хаджар прокашлялся.

— Это интересно, но у меня другие новости. В нашем плане придется сделать несколько корректировок.

— А когда обходилось без них.

Видит Высокое Небо, иногда псевдофилософа хотелось хорошенько отметелить…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 978**

И вновь, в который раз, Хаджар вновь оказался в Запретном Городе. Наверное, из всех ныне числящихся учениками в школе Святого Неба, он бывал здесь чаще остальных.

Даже Пьяный Лист — непредсказуемый, сильнейший ученик Святого Неба (уже давно перебравшийся в ранг Мастера, потому как пребывал слишком долго и вышел за рамки разрешенного срока ученичества, но кроме как учеником его никто не воспринимал) бывал здесь не больше одного раза.

Хаджар же уже со счета сбился, сколько он сюда наведывался. И, признаться, был бы рад свести количество подобных посещений к минимуму.

И, если подумать, то все предыдущие визиты были практически одинаковыми. Он либо выкручивался из сетей, расставленных Морганом, либо… ему не везло, и он не выкручивался.

Но сейчас все как-то выбивалось из привычной канвы.

Они сидели в овальном кабинете вдоль Т-образного стола. Во главе, как и положено, находился сам Император Морган. По левую руку от него, завернутый в тюрбан, в одежде, чем-то напоминающей лунный свет, скрестив руки на груди, откинулся на спинку стула Хашим — Патриарх секты Лунного Света.

Хаджар, как и многие в столице, не знал, какой силой обладал старик. Но ему было достаточно того факта, что Хашима уважал Орун. А Великий Мечник вообще мало кого уважал, что уже само по себе являлось высокой оценкой.

Хаджар оказался по правую руку от Императора и, что удивительно, рядом с ним сидела еще и Акена. Рыжеволосая принцесса Дарнаса — мечница ступени Повелителя средней стадии, которая, по «странному стечению обстоятельств» после посещения Карнака, «вдруг» прорвалась во владении клинком и обрела свое Баронство меча.

Но напрягало Хаджара совсем иное.

Еще недавно, буквально несколько месяцев назад, Морган недвусмысленно дал понять, что если увидит Хаджара «рядом» с дочерью, то тому будет не сдобровать.

Теперь же, по каждому поводу, он делал так, чтобы Акена нарушила этот «словный договор» и оказалась в непосредственной близости.

— Мы не являемся вашими подданными, Император, — в который раз за последний час переговоров повторил Хашим. — И тот факт, что наши земли находятся на внутри границ Дарнаса — тоже ни о чем не говорит.

— Идет война, Хашим.

— Войны всегда идут, Император Морган, — серебристая борода Хашима, обвязанная стальными нитями, сверкала в полуденном солнце и слегка слепила глаза. — я уже долго живу на этом свете и помню, как ты лично развязал несколько подобных.

— Не подобных, — возразил Морган. — подобной этой, достопочтенный Хашим, еще не было в современной истории Семи Империй.

— Может и не было.

— Речь идет о битве на уничтожение! — чуть поднял голос Морган и вокруг него вспыхнул огоньки жуткой энергии. — Когда уляжется пороховой дым –останется либо Ласкан, либо Дарнас.

— Тогда нам, секте Лунного Света, не придется делать выбора — мы заключим союз с победившей Империей.

— Может получиться и так, что не останется никого — только выжженная земля.

Хашим посмотрел на моргана и вновь философски дернул бородой. Насколько вообще было возможно «философски дергать бородой».

— Тогда секте Лунного Света все равно не придется делать выбора — мы останемся заживлять раны на земле, которую вы разрушите своими амбициями.

Морган поболтал в руке бокалом с алым соком и, отпив из него, поставил в сторону.

— Если, конечно, секта Лунного Света уцелеет.

— Если уцелеет, — кивнул Хашим. — но я не вижу здесь патриарха Последнего Дня.

— Он, вместе со всеми своими учениками и последователями, еще до того, как мы отправили группу в Карнак, принес присягу короне Дарнаса.

— Надо же, — кажется, Хашим действительно был удивлен. — неужели старый пес решил отказаться от свободы и независимости ради куска мяса на своей тарелке.

— Повторяю тебе, достопочтенный Хашим, речь не идет об отказе от свободы и независимости. Лунная Секта останется такой же неприкосновенной территорией, как и раньше. Вы будете сами собой управлять и определять свой путь. Но…

— Но, — перебил Хашим. Морган явно напрягся, а Хаджар, внутренне, восхитился решительности старца. Мало кто мог себе позволить перебить правителя Дарнаса и прожить достаточно долго, чтобы рассказать об этом хоть кому-нибудь. — но в случае войны, мы должны будет сражаться вместе с твоими воинами, Император Морган. Вместе с тобой. Чтобы преследовать лишь тебе ведомые цели.

— Моя цель только одна, достопочтенный Хашим. И ты её знаешь. Я хочу лишь процветания своей стране и своему народу, — каждое слово Моргана камнем падало на плечи. Хаджар чувствовал, что Император не лжет и потому, каким бы он ни был, но заслуживал глубокого уважения. — Хочу, чтобы наши враги нас боялись, а наши союзники уважали.

— Союзники и враги? — Хашим лишь улыбнулся себе в серебрянные усы. — Как много веков прошло с тех пор, как ты, Император Морган, покинул Лунный Пик…

Хаджар едва со стула не упал. Морган был учеником Лунной Секты? Ведь Лунный Пик — это главный храм в их владениях. Так говорил Орун и оснований ему не верить у Хаджара не было.

— … а все так же не можешь оставить свои грезы, — продолжил Хашим. — Нет на пути развития никаких союзников — лишь вассалы и сеньоры, — Патриарх Лунного Света повернулся к Хаджару и Акене. — и ты знаешь, что все мы –лишь вассалы перед сеньором. И, если бы ты пошел войной против него, тогда я бы послушал тебя.

— Это невозможно, достопочтенный Хашим, — кажется Морган даже немного поник. — и ты сам это знаешь.

— Знаю, — кивнул старик. — но невозможное для меня — смирение перед тем, когда зверь правит человеком. А человек вместо того, чтобы объединиться против зверя — проливает кровь другому человеку. Вот это — невозможное. И перед лицом подобного, я отказываюсь присоединяться к твоей армии. Я не буду проливать кровь наших братьев и сестер.

— Даже если они придут за твоей? — прищурился Морган.

— Лунный Пик стоит на этом свете дольше, чем существует Семь Империй, Император Морган. Эпохами его пытались захватить величайшие из воинов — и ни одного из них уже нет на свете. К нам приходил даже Эрхард, Последний Король, но и о ушел ни с чем.

— Все меняется, Хашим. Нет ничего постоянного.

— Мудрые слова, Император. Но, пока все меняется, Лунный Пик остается неизменным. Секта Лунного Света чтит заветы предков. Мы постигаем путь развития, чтобы сделать лучше себя и мир вокруг нас, а не чтобы властвовать и подчинять. Сила дает нам мудрость, а не власть. Увы, ты этого не понял и потому покинул нас.

— Нет, достопочтенный Хашим, я понял, что мир не изменить, созерцая звезды, — брови Моргана нахмурились, а бокал, стоявший рядом с ним, покрылся вереницей трещин. — Лишь сила. Неоспоримая, неодолимая, всепоглощающая — вот, что может изменить этот мир. И, когда льется кровь, нельзя стоять в стороне. Нужно…

— Нужно взять меч и пролить её еще больше, — вновь перебил Хашим. — такова твоя логика?

Какое-то время старик и Император играли в гляделки.

Сцены более странной Хаджар в своей жизни, пожалуй, не видел.

— Это бессмысленный разговор глухого с немым, — устало вздохнул правитель Дарнаса и откинулся на спинку кресла.

— В этом я стобой соглашусь, Император Морган. Твое приглашение окончено? У меня еще есть дела в Даанатане и я хотел бы к ним приступить.

— Тебе придется их отложить?

— Я не изменю своего мнения, сколько бы ты не уговаривал.

— Я знаю это, — кивнул Морган, а затем указал на Акену. — именно поэтому я решил обратиться к древним законам, достопочтенный Хашим. Нашим законам.

— Лунная Секта не часть Дарнаса, ваши законы — не наши законы.

— Я знаю. Но, говоря наши, я имею в виду вот это.

И Акена достала из пространственного артефакта свиток. Тот самый, который она принесла из джунглей Карнака.

На нем виднелась старая, волшебная печать с изображением Белого Дракона.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 979**

Акена развернула свиток и прочитала. Это явно был довольно качественный перевод, потому как внутри красовались символы языка, который Хаджар не знал, а нейросеть сеть идентифицировала его как мертвый язык эпохи Ста Королевств.

— Мы, народ Белого Дракона, объединив под Высокими Небесами народы людей, изрекаем свою волю — плодитесь и размножайтесь, служите и подчиняйтесь и под нашим крылом вы достигнете Небес.

— Ты сошел с ума, Морган?! — Хашим, хлопнув ладонями по столу, поднялся на ноги. — Ты забыл все наши заветы и ученья?! Ты хочешь повлиять на меня словами тирана?! Словами зверя?!

Морган, в ответ на гневную тираду, даже бровью не повел.

— Продолжай Акена, — попросил он.

— Отныне и впредь все, что простирается под крылом Белого Дракона, будет следовать его воле и воле его наместников.

Акена, свернув свиток, села обратно на место и протянула пергамент отцу. Тот, в свою очередь, положил его перед Хашимом.

— Проверите подлинность, достопочтенный Хашим?

Несколько минут в кабинете висела тишина.

— Однажды ты покинул Лунный Пик, Морган, — прохрипел Хашим. — мы приняли этот твой шаг. Поняли и приняли. Ты отправился по зову своей крови — кров королей. Ты возродил Дарнас из пепла. Сделал его могущественной Империей. И этим заставил гордиться нас — твоих учителей, братьев и сестер.

Хаджар, переводя взгляд с Хашима на Моргана, постепенно начинал понимать суть происходящего. Еще с самой первой истории Оруна о его визави –Моргане Бесстрашном, Хаджара всегда интересовало кто сделал Моргана таким, какой он есть.

Не только могущественным воином, но и интриганом, которому не было равных среди Семи Империй. И теперь, кажется, он нашел ответ на свой вопрос.

Прежде он всегда видел отношения Учителя и Ученика на пути развития лишь с одной стороны — взаимной привязанности и уважения. Теперь же ему открылась и иная сторона медали.

Сторона, где пути Учителя и Ученика расходятся в разные стороны.

Так сложилось между Хашимом и Морганом.

Патриарх секты Лунного Света — Хашим. Вот кто был учителем Императора Моргана, правителя всея Дарнаса. В чем-то неприметный, не вызывающий опаски, безобидный старик, внушавший уважение даже Оруну.

Хаджар только сейчас в полной мере осознал всю… необычность Хашима. Прежде Хаджар не то, что не мог прощупать и оценить силу старика, а банально даже — не думал об этом. Не хотел этого.

Сейчас же, попробовав дотронуться до ауры Хашима, он не смог этого сделать. И не потому, что был недостаточно силен, а просто сама аура не поддавалась.

Как перо на ветру, от малейшего колебания она отклонилась в сторону. И так — несколько раз подряд. Сколько бы Хаджар не старался, он не мог прочувствовать границ силы патриарха.

Такого Хаджар еще никогда прежде не испытывал…

— Мы видели в тебе необходимое зло, Морган. Ты проливал кровь. Реки крови своих соплеменников. Затопил эти земли океаном багрянца. Но мы верили. Верили, что однажды, ты поднимешь свой клинок против настоящего врага. И, как бы не закончилась эта война, мы поставим в Храме Предков твою статую. Теперь же, когда у тебя есть возможности объединить народы во имя великой цели, ты вновь лишь кровь.

— Объединить народы, Хашим? — Морган так сильно сжал пальцы, что на тыльных сторонах его ладоней появились белые и алые пятна. — Лишь один правитель этого достиг. Лишь он один создал величайшую человеческую Империю.

Лицо Хашима, спустя несколько мгновений, побледнело.

— Так вот чьей славы ты ищешь, Император. Вот чья честь не дает тебе покоя? Ты хочешь стать вторым Эрхардом? Хочешь завоевать людские земли Белого Дракона?!

Морган промолчал.

— Перед тобой лежат наши, — Его Императорское Величество сделало ударение именно на это слово. — законы. И ты им подчинишься. Я имею право приказывать тебе. И, может, не могу приказать тебе участвовать в этой войне, но могу приказать пустить в свои владения двух моих доверенных людей.

И вновь в глазах Хашима отразилось понимание происходящего.

— Ты не посмеешь… нет, не посмеешь! Это и твое наследие тоже! И твое прошлое! Ты не оскорбишь предков подобным!

Хаджар не понимал, о чем именно идет речь, но видимо о чем-то очень значимом.

— Я уже сказал тебе, достопочтенный Хашим, что пойду на все, чтобы мой народ дожил до следующей эпохи, — процедил Морган, после чего повернулся к Акене и Хаджару. — вы оба отправитесь в Лунную Секту. Вы спуститесь в Храм Предков, найдете путь к пещере демонов и достанете оттуда Вечно Падающее Копье.

Вот теперь побледнел уже и сам Хаджар.

Мама рассказывала ему сказки. Сказки о волшебном народе, который живет на краю глаза — в смутных тенях и образах, которые ты видишь, когда слишком глубоко погружаешься в собственные мысли.

Это были сказки о народе фейри.

И тех артефактах, которые они некогда выковали, чтобы сразиться с богами. В их числе было и Вечно Падающее Копье. Брошенное в цель, оно не остановиться, пока эта цель не будет поражена. Копье, которое нельзя ни остановить, ни заблокировать. От него нельзя скрыться, нельзя увернуться.

Сказка, в которой оно упоминалось, называлось «Бегающий Ланс». Бард по имени Ланс, укравший музыку у Титании — королевы Летнего Двора, всю жизнь бегал от этого копья. Он давал концерты в городах и нигде не останавливался переночевать, ибо за ним по пятам летело копье.

Но, однажды, он встретил девушку Бель. Влюбился в неё и провел с ней ночь. А утром ни один из них не проснулся — они оба были пронзены этим копьем.

Постояльцы таверны нашли их в объятьях и с лицами, полными улыбками.

Титания, поняв, что поступила сгоряча, забрала души Бель и Ланса в Тир-на-Ног и, из огня их страсти и любви, дала им новую жизнь в виде ифритов –фейре огня.

— Я не могу запретить твоим людям прийти гостями в Лунную Секту, — Хашим поднялся и, затянув пояс своего кафтана, направился на выход. — но я могу поклясться тебе, Морган, что пока я жив — Вечно Падающее Копье не покинет чертогов Лунной Секты.

— Тогда, достопочтенный Хашим, это последний раз, когда мы видимся.

Патриарх секты замер около входа. Так он и стоял несколько мгновений, а затем ураганом покинул кабинет.

Помещение погрузилось в звенящую тишину. Каждый думал о чем-то своем.

Нет, Хаджар уже привык к тому, что сказки, порой, оборачиваются явью. Но в существование артефакта подобной мощи ему было сложно поверить. А еще, он не очень понимал, против кого именно Морган собирается обернуть подобное оружие.

— Акена — «Воздушный Змей» уже снаряжен. Он ждет вас в Императорском доке небесного порта. Отправляетесь немедленно. Нельзя дать возможность Хашиму поставить на вашем пути больше препон, чем он сможет это сделать будучи на расстоянии.

— Да, отец, — Акена поднялся, поклонился и направилась к выходу. Остановившись, она обернулась. — Хаджар?

— Встретитесь у врат Луны, — Морган всем своим видом дал понять, что Акене пора покинуть помещение.

— А как…

— Хаджар вас обгонит, — чуть повысил голос правитель Дарнаса.

Акена, немного растерянная, кивнула и покинула кабинет.

В помещении остались лишь Морган и Хаджар.

— Её будут пытаться убить, — с места в карьер бросился Император. — если хоть волос упадет с её головы, ты, клан Кесалия, все Северные Баронства и Острова сгорите в огне.

Хаджар ожидал чего угодно, какой угодно хитрости игры, но только не такой прямой угрозы. Его кулаки сжались, а простые одежды превратились в синюю мантию доспехов Зова.

— Поэтому, когда кто-то будет пытаться забрать жизнь у Акена, Хаджар Дархан — он будет пытаться отнять у тебя все, что тебе дорого. Я хочу, чтобы ты это помнил. А сейчас, — Морган отодвинулся и взмахнул рукой. Открылись витражи, впуская в помещение свежий воздух и открывая перед Хаджаром небесные просторы. — лети, Хаджар Дархан. Ты должен прибыть к вратам Луны раньше моей дочери и старика Хашима.

Перед тем, как использовать «Путь среди Облаков», Хаджар посмотрел в глаза Императору.

— Я не забуду этого, Ваше Императорское Величество.

Затем его крылья расправились и огромная синяя птица Кецаль, оставляя за собой шлейф лазурного тумана, исчезла в небе.

Морган, оставшись сидеть в кресле, смотрел в след стремительно исчезающей в вышине синей точке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 980**

— Как думать, с ним все быть в порядке?

Анетт оторвалась от своей магии и посмотрела в сторону Запретного Города, из-под купола которого, оглашая окрестности пронзительным «Кья» вылетела синяя птица Кецаль. Именно так, для всех, кроме самого Хаджара, выглядел его бег среди облаков.

В отличии от любой другой техники перемещения, таинственная способность Хаджара летать позволяла ему не только пересекать огромные пространства, но еще при этом и сражаться.

Ни «Шаг Белой Молнии», ни «Шаг Сквозь Облака» Танигеда не могли похвастаться подобным. Тот, кто использовал эту технику, в момент использования оказывался полностью безоружен, так как не мог атаковать или защищаться — только бежать.

Хаджар же, при обращении в птицу Кецаль, сохранял способность к нападению и обороне, использованию мистерий, энергии и щита

— Не переживай, — ответила Дора, выращивающая очередной рубеж живой защиты её нового дома. — Куда бы не отправился Хаджар Дархан, он отправляется не себе на беду.

Анетт вздохнула.

— Ты ведь не любить Северный Ветер.

Дора посмотрела в след птице и вернулась к магии.

— Ты права, Анетт. У меня сложные отношения с другом моего возлюбленного. Но Хаджар — брат Эйнена. Я его уважаю. Уважаю его силу и то, что он готов отдать жизнь за тех, кто ему близок. Поэтому я и говорю, что куда бы он так не сорвался — горе тем, кто встанет у него на пути.

Дора, краем глаза следя за полетом птицы по небу, чуть слышно прошептала.

\* \* \*

Хаджар пересек половину Империи меньше, чем за сутки. Так быстро, как сейчас, он еще никогда не летал. И это стоило ему не только физических, но и материальных усилий. Полет техники «Пути среди облаков» требовал немногим меньше энергии, чем Шаг Белой Молнии.

Так что расходовать пилюли приходилось едва ли не через каждые пятнадцать минут лета. В итоге путь до Лунной Секты обошелся Хаджару в стоимость хорошего Императорского доспеха или даже оружия.

Переваривая слова Моргана, он пытался заглушить дикую ярость, поднимавшуюся в нем. Всего один раз он позволил Моргану забраться себе под черепную коробку и это едва не привело к плачевным последствиями.

Общаясь с правителем Дарнаса, всегда нужно было думать о том, как ты думаешь перед тем, как говорить или делать.

Морган, без всяких сомнений, угрожал Хаджару. Бил его по самому больному. А Хаджара с детства учили давать сдачи и, придет время, он обязательно её даст.

Но сейчас нужно было понять, что Морган это делал для того, чтобы Хаджар воспринимал секту Лунного Света не иначе, как своих врагов и был готов с жизнью расстаться, лишь бы защитить Акену.

\* \* \*

Лунный Пик — горная цепь, которая раскинулась среди живописных лугов и озер северо-западного региона Дарнаса. Холмы, покрытые вечнозеленой травой. Полевые цветы, которые собирали молодые девушки,ч тобы продать в деревнях и поселках, находящихся под власть Лунной Секты.

Сами деревушки — небольшие, ухоженные, в них ни один путник не считался чужаком, а лишь гостем. Его всегда угощали медом и хлебом. Ему были открыты двери и рады люди.

Ни стен, ни заборов не было в этих деревнях.

Леса, которых не тронула каменная пыль рудников или городов, всегда были полны дичи и жизни. Солнце не покидало этот край, а вода в бесчисленных ручьях и озерах, кристально чистая, холодная как лед, блестела на солнце лучшими из кристаллов.

Люди всегда улыбались. Мужчины были статными и сильными, а девушки стройными и мудрыми.

Люди жили в мире и согласии друг с другом. Все сотни деревень, что окружили горную цепь, на которой стояли древние храмы.

Те, кто желал посвятить себя не мирскому, а возвышенному — Пути Развития, поднимались сюда сами. Будучи смертными, они должны были взобраться по каменной лестнице, выбитой в горе. Она насчитывала больше, чем девяносто тысяч ступеней и лишь тот, кто действительно был уверен в своих намерениях, мог её преодолеть.

Раз в пятьдесят лет, с горного пика спускались Наставники секты. Они выбирали среди младенцев самых одаренных и, с дозволения родителей, забирали их с собой.

Отказов, за всю историю Лунной Секты, никогда не было.

Подобная считалось высокой честью и семья, на которую падал выбор, покрывалась почетом, который проходил сквозь года и целые поколения.

Сейчас же люди чувствовали, как к ним приближается нечто чуждое. Нечто, от чего веяло нескрываемой угрозой их спокойному и привычному образу жизни.

С востока на них надвигалась буря.

Небо чернело.

Ученики, стоявшие по ту сторону врат Луны, перешептывались.

— Неужели кто-то действительно осмелиться нарушить наше уединение?

— Быть такого не может! Дарнасцы не настолько глупы, чтобы отправить к нам кого-либо с таким требованием. Отдать Вечно Падающее Копье ради битвы с соплеменниками! Кто вообще до такого додумался?

— Копье хранилось в нашей секте с самого её основания! Это залог мирной жизни наших земель! Это наша жизнь!

— Братья и сестры! Кто бы не пришел за нашей жизнью, они оставят здесь свою!

— Говорят, что к нам летит сама дочь Императора — Огненноволосая Акена.

— Да хоть сам Император! Никому не позволим топтать наши земли и причинять беспокойства нашим людям и…

— Хватит, — одетый в белые одежды, Наставник Жао смотрел на восток. –Хватит, — повторил он. — мы встретим нашу судьбу, какой бы она ни была и дадим отпор, на который только способны. Тысячи Лет Луны!

— Тысячи Лет Луны! — хором повторили девиз сотни учеников секты.

Сам же Наставник Жао ощущал нечто, к чему он не был готов. Там, на востоке, в чернеющем небе, среди молний, он видел силуэт летящей к ним птицы. Молнии били о её крылья, гром дрожал в её когтях. И, порой, Жао казалось, что к ним летит вовсе не птица, а самый настоящий Дракон.

И чешуя его — сталь, а когти и клыки — смерть, дыхания его — буря, а сердце — сама битва.

Нечто, что рождено, чтобы сражаться и проливать кровь, собиралось разрушить их мир и единство.

Затем, когда сверкнула очередная молния и подумал незнакомый для этих мест вечной весны, северный ветер, на границу опустилась огромная птица Кецаль.

Она сложила крылья, и протяжным «Кья» огласила окрестности.

Затем она сделала шаг и оказалась высоким юношей, чуть старше лет двадцати. На его плечах лежали синие одежды, с вышитыми на них звездами и облаками. В волосы были вплетены перья и звенящие на ветру зарождающейся бури фенечки.

Шрамы пересекали его руки, на одной из которых были начертаны алые, черные и синие символы татуировки Имени, они сходились где-то под одеждами на могучей груди.

Длинные, черные волосы, растрепались на яростном ветру.

Но больше всего пугали синие глаза. Глаза, которые никак не могли принадлежать человеку — столько в них было воли и первобытной ярости.

Юноша… нет. Зверь, принявший облик мечника, поднял над собой удивительный клинок, а затем с силой вонзил его в землю.

— Я Хаджар Дархан, Северный Ветер! — его рев сливался, смешивался с громом бури и сложно было отличить, где начинался один и заканчивался другой. — Я пришел сопроводить принцессу Акену за Вечно Падающим Копьем! И любой, кто встанет на моем пути, будет уничтожен!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 981**

Буря ревела над Хаджаром. Он и сам не знал, в какой момент она началась, но стоя в эпицентре крушащего пространство шторма, он чувствовал себя едва ли не спокойнее, чем ребенком в объятьях матери.

Молнии сверкали так часто, что сливались в единое белое, искрящееся полотно, обжигавшее небеса и глаза тех, кто смотрел на визитера.

Они стояли позади врат Луны — довольно массивного сооружения из белого камня. Два столпа, столь древних, что местами обвалилась кладка, обнажая конструкции из алого дерева. Может направляющие, а может еще что-то, чего, не сведущий в строительстве подобных зданий, Хаджар не понимал.

Сами же столпы были увенчаны юбчатыми крышами, которые можно было встретить в квартале Хищных Клинков. Каждый этаж имел одну такую юбку, а последний заканчивался конусом.

Из алого дерева, в данный момент, под дождем и ветром, они выглядели пропитанными кровью.

Позади одного из легендарных сооружения Дарнаса, стояли ученики секты Лунного Света. Все они носили одинаковые, классические, оформленные под старину одежды. Единое полотно ткани, которое закрывалось левым бортом на правый и подпоясывалось широкой лентой.

В рукавах подобных одежд можно было спрятать теленка, а спускались они до самой земли.

Все ученики, ка один, не важно — женщина или мужчина, бритые наголо. И единственным из различием было количество алых точек вокруг темени.

Чем больше — тем выше ранг у ученика. Во всяком случае — так считали в Даанатане. Конкретных же сведений о секте не имели даже в Тайной Канцелярии.

Слишком закрытое общество, которое контактировало с Империей, на территории которой находилось, лишь по крайней необходимости.

К примеру — Турнир Двенадцати.

Только несколько людей выделялись из общей толпы. Вместо белых одежд, они носили разноцветные. У каких-то лиловые, у других — синие и даже несколько черных. А еще у них были волосы.

— Эйнену бы здесь понравилось, — подумал Хаджар.

Мгновение назад отгремели его слова, которыми он хотел донести до этих людей лишь одно — не стоит пытаться как-то помешать Акене.

Прозвучали первые смешки. Затем еще и еще, до тех пор, пока несколько тысяч учеников Лунного Света не погрузились в единый, мощный шквал гогота.

— Кто ты такой, чтобы так говорить?!

— Дарнаский недо-адепт — убирайся с нашей горы!

— Ты смеешь нарушать спокойствие этих священных земель?! Ты оскорбляешь своих предков!

— Мама и папа не учили тебя в детстве манерам?! Кто приходит к чужому порогу с мечом в руках!

— Братья и сестры, давайте покажем этому наглецу из чего сделаны…

— ХВАТИТ! — стоявший впереди, одетый в черное, мужчина вскинул в воздух ладонь.

Смех и выкрики, как ножом отрезало. Хаджар окинул взглядом сектанта, обладавшего таким безоговорочным авторитетом. Именно авторитетом, а не властью. Это чувствовалось сразу.

Мужчина сложил руки в рукава, сформировав перед собой нечто наподобие круга. Выставив его ладонями вперед, он глубоко поклонился.

Дождь каплями стекал по его жидкой, черной, с сединой, бороде. На голове, под волосами, Хаджар заметил около двух десятков точек. Тогда как, на самом видном из лысых учеников, их было всего восемь…

— Я, Наставник Жао, идущий по пути Огненной Длани, приветствую тебя, ученик Тирисфаля, идущего по пути Меча.

И тишина, которая до этого была сродни тихой гавани, вдруг обернулось выжженной солнцем, горячей пустыне. Она стала абсолютно и всепоглощающей. Такой, что перед тем, как ударил гром, можно было, прислушавшись, услышать чириканье тысячи птиц — так звучала белая молния, вновь ударившая в рукоять клинка Хаджара.

Прошедший через тренировки Шага Белой Молнии, простой природный «катаклизм», способный убить смертного, теперь воспринимался Хаджаром не более, чем те же капли дождя, стекавшие по его доспехам Зова.

Он, еще до того, как исчезла белая вспышка, вытащил меч из земли, пару раз его крутанул и, заложив за спину, поклонился.

— Приветствую, Наставник Жао. Я — Хаджар Дархан, Северный Ветер. Пришел сюда лишь с одной целью — защитить принцессу Акену.

Жао выпрямился. Его светлые глаза пылали огнем праведного гнева, который тот едва сдерживал. Хаджар видел это и чувствовал на себе ауру Наставника.

Она была крепка.

Крепка настолько, что в столице ему бы нашлось мало равных бойцов. Возможно, лишь главы семи аристократических родов, генералы армии и ведущие ученики элитных школ могли бы встать с ним на равных.

Еще несколько месяцев назад (или же — сорок лет, проведенных на Горе Стихий) Хаджар бы не выдержал даже одного давления воли этого монаха.

Жителей сект всегда было принято называть «монахами» (хотя это и не так) из-за их аскетичного и отрешенного от мира образа жизни.

Но, видя Жао, сложно было назвать его иначе, нежели одним из сильнейших воинов Дарнаса.

— Пока ты стоишь за порогом, Хаджар Дархан, Северный Ветер, мы не сможем принять тебя в нашем доме, как гостя, — слова Жао были тяжелым. В каждом слоге, каждом звуки вибрировало его стремление к битве.

Хаджар прекрасно отдавал себе отчет в том, какое глубокое оскорбление нанес секте… но иначе он поступить не мог. Иначе, могли пострадать те, кто ему дорог. И даже если бы перед ним стояла сотня детей, плачущих и молящих о пощаде, Хаджар бы не смог поставить их жизнь выше тех, с кем его связала судьба.

Это было неправильно.

Бесчестно и бесславно.

Но Хаджар не был идеален.

У него имелись слабости.

Слабости, которые как на ладони, лежали открытыми перед Морганом.

Что же — теперь Хаджар еще отчетливее осознавал причину столь глубокой, застарелой ненависти, которую Учитель Орун испытывал по отношению к правителю Дарнаса.

— Проходи внутрь, Хаджар Дархан, — продолжил Жао. — выпей вина из садов подножья Лунного Пика. Отведай персиков, растущих на наших горах. В мире и покое, который мы оберегаем здесь испокон веков, дождись принцессу Акену и Патриарха Хашима. Они скоро пребудут.

Шепотки вновь зазвучали среди учеников.

Хаджар слышал легенды о вратах Луны. Они были предтечей вратам Ярости, защищавшим вход в Запретный Город… Так говорили одни.

Другие же утверждали, что врата Ярости лишь не более, чем измененная копия. Что для того, чтобы пройти сквозь врата Луны, нужно равняться по силе Наставнику секты или же — Наставника одной из трех элитных боевых школ столицы.

Те ученики Лунного Света, которые собирались спуститься с горы, чтобы испытать свои умения и силы в обстановках реального мира, должны были пройти, в прямом смысле, экзамен.

Они должны были миновать врата Луны.

— Нас свела судьба, Наставник Жао, — вздохнул Хаджар. Он прикрыл глаза и подставил лицо каплям падающего дождя. Он чувствовал, как позади него стучат боевые барабаны.

— Бам-бам-бам, — били они и где-то в вышине, среди грома и молний, звучало мощное и яростное, полное войны. — Генерал!

Хаджар, с того самого момента, как вернул себе потерянную… вернее –отобранную у него половину души, каждый раз, в часы бури, слышал их.

Они звали его.

Пели ему песни. Песни о свободе, чести и славе. Тем трем вещам, которые были нужны воину. То, ради чего он жил.

Морган, своими словами, отобрал все это у Хаджара.

Он отнял у него то, что делало Хаджара собой.

И за это, однажды, Император заплатит.

Но пока, почему-то, платила секта Лунного Света.

— Видит Высокое Небо, — когда ударил гром, прошептал Хаджар. Так, чтобы его не услышали. — я этого не хотел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 982**

— Принцесса! Госпожа принцесса!

Акена, облаченная в сверкающие в отсветах молний, доспехи Божественного уровня, повернулась к капитанскому мостику. Она стояла на носу корабля с гордым названием «Воздушный Змей». Один из быстрейших небесных судов во всем Дарнасе. Корабль, находящийся в числе флота подконтрольного лишь Императорскому роду.

— Да, капитан Офелия.

Небесный адепт ступени Рыцаря Духа средней стадии, белокурая красавица, которая, тем не менее, за девять веков жизни ни разу не было в браке. Хотя её руки, с регулярным постоянством, добивались самые видные представители гражданской и военной знати.

— К нам, с юго-юго-запада приближается неопознанное судно, — отчиталась капитан. — Идет по тому же курсу, что и мы. И при этом… при этом…

— Не медлите, капитан, — сверкнули зеленые глаза принцессы. Почти так же ярко, как и её доспехи. — В чем проблема?

— Оно нас обгоняет, — кажется, Офелия были удивлена ничуть не меньше, чем сама Акена.

Вся империя пребывала в полной уверенности в том, что «Воздушного Змея», на дальней дистанции, не могло обогнать ни одно судно. А секта Лунного Света, все же, находилась на весьма отдаленных рубежах Империи.

От неё до легендарных Чужих Земель, не принадлежащих ни одной из Семи Империй, населенных тварями и существами, неизвестными науке империй, заполненных аномалиями, способными уничтожить Безымянного Адепта, было практически «один шаг».

Акена протянула руку, и капитан вложила в раскрытую ладонь подзорную трубу. Принцесса присмотрелась. По небу, немногим более, чем на расстоянии в десять, двенадцать километров, оставляя позади белые полосы рассеченного воздуха, стремительно плыла довольно массивная парусная лодка.

На её борту, сидя в позе лотоса, находился лишь один пассажир. Облаченный в белые одежды, седовласый старец — патриарх Хашим.

Он, внезапно, повернулся в сторону смотрящей на него принцессы. Старик открыл глаза. Те вспыхнули золотым сиянием.

«Воздушный Змей» качнулся и накренился на правый борт.

— Приготовиться к бою! — закричала Офелия. — Закрепиться по штормовому!

По щиту корвета побежала сеточка из энергетических трещин, сквозь которые пробивался шум и рев нарастающей бури. Корабль задрожал. Каждая доска в палубе начала вибрировать, а заклепки из обивки кормы то и дело выстреливали острыми снарядами.

Чтобы за буря не поднялась — она явно было не самой обычной.

Хашим же, вновь закрыв глаза, отвернулся от принцессы и, меньше, чем через удар сердца, его лодка вновь рванула вперед. Постепенно она явно обходило «Воздушный Змей», но не настолько стремительно, чтобы беспокоиться о разнице в прибытие Хашима и принцессы.

— Старый демон, — проговорила принцесса. — Лучше бы к портовым шлюхам так спешил.

Офелия вздрогнула от такой неожиданной смены тона общения Его Императорского Высочества. Как и большинство жителей империи, она имела в голове некий светлый образ принцессы, которая разве что в туалет цветами не ходила.

И, одно дело, понимать, что это далеко не так, и, совсем другое, видеть собственными глазами и слышать собственными ушами.

— Поторопитесь, капитан Офелия, — Акена, не глядя, всучила капитану судна расколотую, покореженную подзорную трубу. — у нас не так много времени.

— Принцесса, — прошептала не столько ошарашенная, сколько испуганная адепт. — У вас… у вас…

Акена быстро смахнула с щеки алую каплю, а затем слегка приобножила клинок-саблю из ножен.

— Вы что-то видели, капитан?

Офелия тут же вытянулась по струнке и отсалютовала.

— Никак нет, Ваше Императорской Высочество.

— Тогда я хочу, что «Воздушный Змей» обогнал эту демонову лодочку и…

Договорить принцесса не смогла.

На востоке, в той стороне, где находился Лунный Пик, в небо взвился огромный столп, свитый из потоков энергии ветра синего цвета. Она сформировала чешуйчатое тело, которое поднималось на добрый километр к небу. А затем, когда оформилась пасть дракона, облака бури содрогнул мощный, глубокий рев.

Щит «Воздушного Змея», боевого судна, находящиеся за сотню километров от эпицентра, прогнулся мыльным пузырем. Матросы и солдаты схватились за страховочные тросы. Пушки покатились с палубы и несколько, разорвав крепившие их канаты, упали в пропасть под килем.

Акена и Офелия схватились за бортики. Их волосы заметало порывом хлесткого ветра, прорвавшегося через трещины в энергетических щитах.

А затем яркая вспышка света на долю мгновения ослепила обеих адептов. Прикрыв глаза ладонями, сквозь щелки между пальцев, они наблюдали за тем, как извивающийся в черном небе, синий дракон, расправляет крылья, созданные из черных и белых молний.

Такие широкие, что почти полностью укрыли далекий Лунный Пик, они являлись олицетворением бесчисленных ударов меча.

— Что это такое?! — Офелия пыталась перекричать рев дракона и грохот бури, но у неё плохо получалось.

\* \* \*

Стоило Хаджару сделать шаг, как он тут же ощутил давление, схожее с тем, что он ощущал на лестнице в Башне Меча — святая святых клана Хищных Клинков.

Только если в альма-матер Анис и Тома, это давление являлось сосредоточием мистерий духа меча, собранных из Реки Мира, то в данном случае это было нечто иное.

Вовсе не мистерии или энергия, а, скорее воля. Но даже самая сильная воля, которую испытывал Хаджар — воля Великих Героев, была способна достичь пика в виде довольно «увесистого» удара, но рассеяться уже меньше, чем через мгновение.

Белые, покошенные, древние каменные врата давили этой самой энергией с завидным постоянством. Единым потоком они обрушивали бесчисленные удары волы на душу Хаджара.

Любой смертный, находящийся на месте замершего Хаджара, мгновенно превратился бы в пыль. Да что там смертный — даже слабый истинный адепт, Небесный Солдат, оказался бы практически изувечен подобным давлением.

— Если это все, — Хаджар выставил перед собой клинок и сделал быстрый, секущий взмах. Следом за острием меча последовала синяя искра, которая вскоре превратилась в поток бушующего урагана, который буквально снес вставшее на пути Хаджара сопротивление. — ты врата Луны — лишь не более, чем детская сказка.

Хаджар сделал еще один шаг и едва было не упал на колени. Давление, которое он сломил меньше, чем секунду назад, вернулось с утроенной силой.

Воля, сосредоточенная пеленой посреди двух белых столпов, целым небом упала на плечи Хаджару. Они била его душу и энергетическое тело.

Хаджар сплюнул кровью и, краем уха, услышал отдаленные смешки стоявших по ту сторону учеников секты.

— Уходи, ученик Тирисфаля, — как через туман донесся голос Наставника Жао. — Лишь могущественный гений может по своей воле выйти через врата Луны. Но чтобы чужак вошел через них внутрь… У тебя не хватит сил. Как и у принцессы. Вам нечего делать на нашей горе.

Сладкие слова. Слова, которым хотелось верить и которыми хотелось обмануться. Но Хаджар не мог себе этого позволить.

Морган сказал лишь что будет в случае, если пострадает Акена. Он никоим образом не затронул тему провала миссии. Но не нужно было быть «могущественным гением», чтобы понять, что последует за этим.

— Я не… могу, — Хаджар сжал кулак расправленной ладони, застывшей в сантиметре над землей. С трудом, он выпрямил согнутую спину, и посмотрел в глаза Жану. — Не… могу.

Дрожащей, от сопротивления, рукой, Хаджар поднял над головой меч и выпустил на волю свое королевство меча синего ветра.

От его меча и тела начали расходиться волны синего ветра, в каждом дуновении которого ощущались стремительные и смертельные удары меча.

Двадцать, сорок, сто шагов и так, пока границы уже совсем не природной бури не растянулись на сто двадцать шагов.

— Графство такого размера? — Жан по-новому взглянул на наглеца. — Таким не могли похвастаться ни Тирисфаль, ни Морган…

Хаджар сделал очередной шаг вперед, и, не успел он отпраздновать победу, как врата Луна засияли мерным, белым светом.

Жан печально покачал головой.

Жаль, что Дарнас терял такого одаренного мечника. Его судьба — умереть у порога Лунной Секты. Как и те сотни и тысячи вторженцев, кто не смог преодолеть чудовищного давления воли врат, поставленных здесь самим Основателем.

Жан развернулся к ученику своего старого противника спиной и уже сделал первый шаг, как вынужденно замер.

От ужаса. Смертельного, первобытного страха безоружного человека, смотрящего в глаза голодного зверя, у Жана зашевелились волосы.

Он медленно обернулся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 983**

Орун сидел, скрестив ноги, на краю обрыва Горы Ненастий. Он смотрел куда-то вдаль, а Хаджар в это время отдыхал после напряженной тренировке в Шаге Белой Молнии.

— Ты действительно видишь гору? — вдруг спросил Великий Мечник.

— Вижу, — кивнул Хаджар.

Он лежал на спине, грыз какую-то травинку и наслаждался часом заслуженного отдыха. Тот, кто лишь тренируется, но при этом забывает про отдых и иные потребности своего тела и духа, рискует нарушить баланс и лишь навредить себе, а не продвинуться по пути развития.

Во всяком случае именно так Орун аргументировал то, что тратил в борделях больше, чем некоторые дворянские семьи зарабатывали за квартал. Ну и его неуемный аппетит — тоже.

— Я уже и забыл, как выглядит этот плац, — вздохнул, внезапно, Орун. — все детство на нем провел. Знал каждую песчинку. Каждую трещину в земле. Каждый его уголок, но… забыл.

Мечник выдержал небольшую паузу. Могучий и свирепый, он выглядел скорее уставшим, нежели великим, но, именно в этом, и заключался весь Орун.

Он просто устал.

Устал от той жизни, в которой не видел более никакого смысла.

Лишь несгибаемая воля, которая провела его сквозь неисчислимое количество невзгод, лишений и битв, не позволяла Оруну отойти в мир иной из-за душевных ран или, как бы избито это не звучало, разбитого сердца.

— Как думаешь, ученик, — внезапно произнес он. — это говорит о чем-то?

Хаджар лишь пожал плечами.

— Для меня, учитель, — он скрестил ноги и принял позу лотоса. Время отдыха заканчивалось. — мы просто сидим на Горе Стихий. И, если честно, я даже не знаю — реально ли это все, сон ли это или последствия Пилюли Ста Голосов, которая должна была мне показать нечто, находящееся за гранью Королевств.

— За гранью Королевств? — хмыкнул Орун. — я искал это знание почти всю свою жизнь и могу с уверенность сказать, ученик, что зашел дальше, чем остальные, но могу сказать одно — там ничего нет.

Хаджар медленно погружался в себя.

— Этого не может быть, учитель, — ответил он. — всегда есть что-то еще. Есть что-то дальше. Что-то сильнее, что-то выше.

Орун засмеялся.

— Я тоже так думал, ученик, когда был так же молод и горяч, как и ты. Но шли годы, за ними века, потом тысячелетия и… я так ничего и не нашел.

Хаджар уже почти находился в глубокой медитации, где не было ни мыслей, ни слов, ни чаяний, ни даже реальности. Лишь чистое и незамутненное сознание.

— Я найду.

Орун, промолчав, дождался пока ученик окончательно погрузиться в себя, а затем добавил:

— Я надеюсь.

Он поднялся, обнажил свои клинки, скрестил их перед собой, а затем с силой развел в сторону. Кто знает, что произошло на плацу Тирисфаля, но когда Хаджар пришел в себя, то увидел, как на расстоянии в десятки километров, на высокой скале появился Х-образный шрам. И в нем не было ни мистерий меча или иных духов, ни энергии.

Лишь воля.

\* \* \*

После третьего шага, воля врат Луны, которая до этого казалось небом, теперь разрослась до целой необъятной вселенной. Ей не было ни конца, ни края.

Хаджар оказался травинкой, возмужавшей посреди бесконечности жженого песка. Не более, чем искрой на поверхности уже давно потухшего костра.

Маленькой точкой на белоснежном холсте.

Вокруг него находился целый океан воли, котрая окружала его со всех сторон.

Одинокий воин, вставший на границе вражеского государства.

Хаджар направил всю энергию и все мистерии духов меча и ветра внутрь доспехов Зов. Синие одежды, сшитые самой Королевой Мэб, поднялись над землей широким полотном. Засияли звезды, полетели по шелку белые облака. Но все это лишь отодвигало тот неотвратимый момент, когда вселенная обрушиться на восставшую против него вспышку и поглотит её безграничной чернотой своего существования.

Это воля — была.

Она — есть.

Она находилась здесь и сейчас. И будет находиться здесь вечно.

Врата Луны, несмотря на свою обшарпанность и довольно жалкий внешний вид, была частью Лунного Пика. Частью этой горы. Всей той жизни, что раскинулась у её подножия, всей той целеустремленности, совокупных чаяний каждого ученика или наставника.

Врата Луны олицетворяли собой суть эпох существования Лунной Секты. Её воли.

Воли бесчисленного множества адептов, которые здесь обитали. И еще большего количества смертных, нашедших свой покой в разбросанных по долине деревнях.

И Хаджар, в одиночку, отправился сражаться против подобной мощи.

Земля трескалась вокруг его ног. Крошился камень, а вместе с ним — кости в теле Хаджара. Его душа дрожала осенним листом и не было силы, чтобы поднять меч. Не было силы, чтобы призвать стойку техники «Меча Четырех Ударов».

Даже чтобы использовать Шаг Белой Молнии — Хаджар едва справлялся с тем, чтобы сохранить под давлением цунами воли свое собственное «я» и не раствориться в этой вечной вселенной.

И все же, он не сдавался.

Его воля была крепка.

И, как бы ни был силен враг, Хаджар никогда не отступит.

Он, отхаркивая кровью, игнорируя то, как на теле лопалась кожа и мышцы, как его одежды-доспехи покрывались алыми пятнами, сделал шаг вперед.

И, после четвертого шага, воля, огромная как небо, вдруг уплотнилась. Уплотнилась настолько, что её можно было увидеть. Впервые в жизни Хаджар смог, действительно, невооруженным взглядом увидеть Волю.

Призрачная, словно из тумана, обыкновенная ладонь. Ладонь, способная стереть с лица земли Запретный Город, устремилась прямо в грудь Хаджару.

Если бы он мог слышать, то услышал, как ученики завороженно произнесли:

— Длань Луны.

— Я лишь слышал о ней легенды, но никогда не верил.

— Говорят, что когда сюда пришел, две тысячи лет назад, Великий Мечник Орун, то не смог выдержать её удара и целых пятьдесят лет провел в исцеляющих медитациях.

— Этот наглец — обречен.

Ладонь, в своем выпаде, могла бы обогнать самый быстрый и ловкий из мечей, она оставила бы позади лучшую из стрел, но для Хаджара время будто остановилось.

Перед его внутренним взором появился образ Х-образного шрама на далекой скале. Шрама, который Орун оставил не используя мистерий меча или энергии.

А значит — не используя и самого меча.

Но, все же, шрам оставили именно его клинки.

Простая, казалось бы, загадка, которую Хаджар не смог решить ни за сорок лет пребывания на Горе Ненастий, ни за несколько недель в реальном мире.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 984**

Продвигаясь по пути пути развития, адепт постигал суть себя и мира, с которым взаимно отражался друг в друге.

Он понимал, как все тесно связано и переплетено друг с другом.

Сперва он вплетал в этот путь свое тело, затем разум, потом душу, следом свою потаенную суть, потом сливал все это воедино и не важно шла ли речь о ступенях развития энергетической структуры адепта или его владения оружием или магией.

Но об одном адепты забывали.

Не могли этого увидеть.

И никто не мог ни намекнуть, ни подсказать.

Это можно было лишь понять самому.

Орун научил своего ученика всему, что знал сам, но это было лишь сродни записи информации внутрь нейросети. Найти квинтэссенцию этого знания, его суть — Хаджар должен был сам.

И после того, как Х-образный шрам вдруг сменился на лица тех, кто был ему дорог, Хаджар все понял.

Он увидел Элейн, её жениха и их неродившегося сына. Он увидел Эйнена и Дору, обнявшихся около тусклого костра. Увидел Анетт, Тома, Гэлхада и даже Анис.

За что сражаться Хаджару?

Чтобы сделать свою жизнь лучше? Он и так мог, отказавшись от дальнейшего продвижения по пути развития, жить не хуже главы аристократического рода.

Он мог вернуться в Лидус и создать из него мощный регион.

Но…

Что было бы дальше.

После десяти веков. Сотни веков. Тысячи веков. Или целой эпохи. А после двух. Трех?

Чтобы осталось от Хаджара Дархана и того, как он жил. Чтобы оставил он после себя для тех, кто придет следом. Для детей, детей их детей и детей их детей.

Ничего…

Ради кого Хаджар начал свой поход против Седьмого Неба? Ради себя.

Так было по началу.

Но теперь.

Хаджар вновь увидел перед собой лица дорогих ему людей и просторы родной страны.

Морган, всего несколькими словами, смог сотрясти душу Хаджара и показать ему границы истинного отчаянья.

Но здесь, стоя у врат Луны, Хаджар видел ответ на своей вопрос. Он видел ответ на то, почему Орун, величайший воин эпохи, отдал за него — глупого мальчишку, свою жизнь.

Потому что Орун оставил после себя нечто большее, чем он сам. Что-то, что будет жить и спустя эпохи. Жить в том, кому это передаст Хаджар, а может и уже живет — в юном воине, который лишился дома, отца и родных, но смог защитить свою мать.

Орун оставил после себя волю.

Хаджар посмотрел на черное небо, застывшее гранитом над его головой.

— Я вижу… — прошептал он. — вижу, что находиться дальше…

Его воля. Крепкая, как сталь. Способная разорвать небеса и расколоть землю, вливалась внутрь меча. Она пропитывала душу Хаджара, соединялась с его мистериями и энергией, его сутью.

И буря гремела. Гром обрушивался молотами на Лунный Пик. И молнии сверкали подобно стрелам разъяренных богов.

Перед Хаджаром находился новый враг. Враг, слабый и незначительный по сравнению с теми, кто ждал его впереди.

Не достаточно победить кого-то — теперь Хаджар это понимал. Ибо враг — не имеет тела. Враг не умеет уязвимости. Враг — воля. То, что необозримо, а значит — вечно.

А необозримое, можно победить лишь иным необозримым.

— «Однажды ты поймешь, что все техники– не важны и несущественны», –прозвучал в голове голос Тарвеса. — «обрети свою истинную силу и только тогда ты сможешь добраться до вершины этого пути».

Хаджар пока не понимал всего, чтобы было сокрыто в этих словах. Но, может благодаря вратам Луны, может благодаря Пилюли Ста Голосов, может благодаря библиотеке Башне Меча или собственным стремления, он увидел тень от маячившего впереди призрака истины.

Слова Хельмера, того, кто, по чьему-то приказу, защищал его в мире Земли, пронеслись в голове Хаджара. Тот жуткий шрам на душе, который преследовал его долгие годы, зарос.

Еще будучи Рыцарем Духа, он помнил абсолютно все. С самого первого своего момента появления на свет. Как в безымянном мире, так и в мире Земли.

И, однажды, он выяснит все, касательно своего рождения и той тайны, что стояла за ним.

А пока…

Пока он, впервые, почти за пол века, позволил себе вспомнить лицо своей первой матери. Матери, которая подарила ему свет мира Земли.

У неё были шелковые волосы и слегка усталая улыбка и разноцветные глаза. Один зеленый, а другой голубой.

Князь Демонов, Короли Фейре, Великие Мудрецы Мира Духов, Яшмовый Император.

Все они.

Однажды, их воля будет разрушена.

И люди, чьими судьбами играются будто куклами, станут свободны.

Вот в чем заключается наследие Хаджара Дархана, Северного Ветра.

Вот, какова его воля.

\* \* \*

Душу Жао сжимал ледяной ужас. Он смотрел на то, как что-то зарождалось внутри чужака, сумевшего выстоять до момента, как воля Лунной Секты, простоявшей несколько эпох, сформировалась в Длань Луны.

По легендам секты, лишь девять адептов смогли до стоять до того, как им явиться Длань Луны. И лишь двое — выжить. Первым из таких стал Последний Король Эрхард. И он единственный из всех, у кого получилось отразить удар Длани.

Но, поняв, что не сможет выстоять против второго, Эрхард попросту ушел с Лунного Пика и приказал своим воинам оставить секту и её территории в покое — таковой была дань чести, которую он отдал Пику.

Вторым стал никто иной, как Орун. Придя сюда в молодости, он не смог отразить удара, но оказался достаточно крепок и стоек, чтобы выжить.

И вот теперь на глазах Жао вновь вершилась история. В анналы летописей внесут десятого чужака, кто оказался достоин Длани.

Но в своей жизни Жао уже видел длань. Тогда ему был лишь девять лет — юный ученик, который смотрел на то, как к ним явился Тирисфаль — пес Императора Моргана.

Но в то время, больше, чем две тысячи лет назад, Жао не испытывал того, что он ощущал в данный момент.

Не было ни тени сомнений в том, что Врата Луны отбросят чужака обратно. Укажут тому на место.

И, уж тем более, не было никакого страха.

Теперь же он смотрел на то, как вокруг чужака поднимались лучи энергии. Синие и черные, они переплетались, формируя меч, которым стала суть ученика Оруна.

А затем, вдруг, этот меч взмыл в небо. Там он обернулся огромным синим драконом, который клыками вцепился в гранитные тучи. А те будто только этого и ждали. И, вместо мольбы о пощаде, они ответили громом боя боевых барабанов и клекотом тысячи молний, звучащих стучащим о щиты оружием.

Дракон вырвал их из облаков и молнии, белые и черные, стали его крыльями, которым тот накрыл весь Лунный Пик.

— Не может быть, — прошептал Жан. Бледный от ужаса, он сделал шаг назад.

Может, кроме учителя Хашима, только он был способен увидеть, как в глазах дракона сияют две звезды. А может это была лишь иллюзия — отражение вселенной, так грубо подшутившей над Жао.

Ведь не может же быть того, чтобы пусть и талантливый, но простой Повелитель, не Безымянный адепт, и не мифический Небесный Император, вдруг обладал и имел силу использовать столь же мифическую технику Звездного уровня.

Нет, этого просто не могло быть.

— Я уже сказал! — казалось, что говорил не Хаджар, держащий над собой меч, из которого и родился огромный дракон — а сам Хозяин Небес оглашал ревом окрестности. — Я Хаджар Дархан, Северный Ветер, и любой, кто встанет на моем пути, будет уничтожен!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 985**

— Остановись, Дархан! — Хашим, оборачиваясь лучом белого света, сошел с лодки и опустился по ту сторону врат Луны.

— Хаджар! — Акена, игнорируя выкрик Офелии «Принцесса, стойте!», спрыгнула с палубы «Воздушного Змея» и огненным метеором опустилась позади Хаджара.

Земля, вокруг неё, взорвалась огненными снарядами, а сама Акена поднялась посреди воронки диаметром почти в метр.

Они оба — патриарх Лунной Секты и принцесса Дарнаса прибыли на Лунный Пик почти одновременно. Но, несмотря на то, как они были быстры, оба опоздали.

Меч Хаджара уже опустился в рубящем ударе и синий дракон, созданный из бури ветра и мечей, опустился на древние стены врат Луны. Ладонь воли белым туманом врезалась в могучее тело дракона.

Взрыв оказался такой мощи, что Акена, используя свою лучшую защитную технику, окутавшую её ореолом в виде исполинского огненного шлема латных доспехов, не была уверена, что сможет выдержать давление подобной мощи.

Когда огонь «Шлема Ифрита», техника меча Божественного уровня, уже начал затухать от «простого» эха, вокруг неё внезапно появилось нечто вроде кокона, созданного не только из мистерий меча и ветра, но и чего-то иного. Чего-то, что Акена не могла понять.

— Поберегите себя, принцесса, — услышала она шепот.

Сквозь буйство красок, сквозь потоки рвущего камни на части ветра, сквозь молнии и пар от исчезающего дождя, она увидела могучую фигуру.

Воин, стоявший перед ней, грудью заслонил её от целого мира. Его меч выглядел грознее, чем армада военных кораблей, а его чистый и светлый взгляд был способен пронзить целую армию. Вокруг него клубилась энергия и дрожала поверхность потоков Реки Мира.

Его воля была повсюду. Его энергия, его меч и глубокие мистерии подчиняли реальность. И то, что Акена ощущала только в присутствии Безымянных Великих Героев, подчинивших себе Истинное Королевство, она вдруг ощутила рядом с Повелителем, который владел лишь Графством… нет, уже Герцогством.

Туманная ладонь врат Луны, задержав полет разъяренного дракона, исчезла. Но на смену ей пришло двер других. Дракон одолел и их.

И тогда врата Луны обрушились на технику Хаджара десятками ударов непередаваемой мощи.

Хаджар и его техника были неразрывно связаны друг с другом. Каждый удар врат Луны он ощущал на своем мече и каждый из них он разбил. И так, до тех пор, пока израненный, но все еще готовый биться дракон не опустился на вершину врат Луны.

Очередной взрыв разошелся волной, которая распространилась по небу на многие километры. Она разорвала крышки гранитных облаков и обнажила ярко сиявшую полную луну, вокруг которой кружила прекрасные, но такие холодные звезды.

Когда улеглась пыль, то Хаджар сделал несколько шагов вперед, а затем поднялся на белые камни, среди которых виднелись алые щепки.

— Как такое возможно…

— Что… что это?

— Это кошмар, да? Скажите мне, что я сплю и Хельмер, Повелитель Ночных Кошмаров издевается надо мной?!

Послышался плач, проклятье, полились чьи-то слезы. Ученики и даже некоторые наставники падали на колени. Они не могли поверить своим глазам. Врата Луны, простоявшие на пороге Лунного Пика несколько эпох, теперь были не более, чем грудой камней и алых щепок.

А на них, без тени зазрения совести и грамма почтения, топча святыню ногами, стоял Хаджар Дархан. Позади него сверкали молнии и бил яростный гром.

Его меч выглядел клыком дракона — таким же хищным и беспощадным. И синие одежды, развеваясь позади, делали дувший с севера ветер, никогда не приходивший в эти края, таким морозным, что изо рта людей вырывались облачка пара.

Хаджар смотрел на этих людей и его сердце обливалось кровью. Но несмотря на это, рука его не дрожала, а решимость была так же тверда, как и прежде.

Он должен был сделать то, что должен и, когда придет время — отдать за это сполна…

Может именно этот крест нес все эти века Орун?

Что же — если справился учитель, то ученик не может подвести своего мастера.

— Стойте спокойно, принцесса, — прошептал Хаджар.

Он взмахнул мечом и принял атакующую стойку.

— Что ты задумал, Хаджар?! — воскликнула бледная Акена.

Она тоже не могла поверить своим глазам. Врата Луны, о которых, еще будучи ребенком, она слышала от дворцовых учителей множество историй и легенд, вдруг оказались разрушены.

— Я все еще не так силен, как мой учитель, — продолжал, словно не замечая вопроса, Хаджар. — Так что не смогу одновременно сражаться и защищать вас. И, клянусь Высоким Небом, я не смогу пережить, если с вами что-то случиться?

«Не смогу пережить, если с вами что-то случиться» — эти слова, произнесенные могучим воином, заставили сердце Акена пропустить один удар.

Почему-то, несмотря на пронизывающий холод, она ощутила, как где-то в груди поднимается жар. Но, встряхнув копной рыжих волос и собравшись с мыслями, уже совсем иным тоном, она произнесла:

— Хаджар Дархан, дочь твоего Императора спрашивает у тебя, что ты задумал?

Вокруг Хаджара вновь взорвался столп энергии и один лишь он покрыл весь горный пик, на котором он стоял, вплоть до самого основания, вереницей глубоких трещин.

— Они не дадут нам перейти на другой пик, принцесса, — спокойным, но полным битвы тоном, произнес Хаджар. Его глаза смотрели только вперед и в них не было сомнений. — чтобы исполнить приказ вашего отца, у меня есть только один выход — сражаться.

— Сражаться с кем?! — Акена не могла поверить в то, что она услышала. — С целой сектой?!

Еще недавно она, при открытии Турнира Двенадцати, увидела пусть и талантливого, красивого, мужественного, но почти ничем не примечательного мечника. Мечника, который с трудом мог бы выдержать хотя бы несколько ударов не то, что брата, а её самой.

И теперь, не прошло и двух лет, как этот же самый мечник собирался биться с сектой Лунного Света. Один. Против тысяч адептов, которые считались бы элитой даже в Даанатане.

Да где о таком слышали?!

Акена, пусть и принцесса, но не героиня баллад менестрелей и песен бардов! Такое просто невозможно.

— Я приказываю тебе, Хаджар Дархан, развернуться и уходить со мной на «Воздушного Змея»! — закричала девушка. — Мы должны немедленно вернуться к отцу и…

— Поздно, принцесса, — перебил Хаджар. — мы выйдем отсюда либо с Вечно Падающим Копьем, либо с ключом от дома праотцов.

Акена огляделась. «Воздушный Змей», вместо того, чтобы быть неподалеку, как приказала принцесса, отплыл на несколько километров. А сам Лунный Пик окружал мерцающий энергетический щит, источник которого, судя по лучам мощной энергии, был спрятан где-то под главным храмом.

И, может Хаджар и смог разбить Лунный Врата, но их суть была, все же, в сражении.

А не в абсолютной защите, которую демонстрировал этот щит.

В спокойной обстановке, такому воину, как Дархан, потребовалось бы четыре таких же удара, каким он разбил врата Луны, чтобы сделать прореху в подобном щите.

Но… никто ему не даст этого сделать.

— Мы обречены… — прошептала Акена. — отец… порой и ты ошибаешься в своих проклятых интригах…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 986**

— Кто ты такой, Хаджар Дархан, — патриарх Хашим, который больше не выглядел добродушным старцем, а, скорее, разъяренным воином. — кто ты такой, чтобы приходить в наш дом! Чтобы разрушать памятники предков! Чтобы поднимать оружие на моих учеников! Кто дал тебе право нарушать законы гостеприимства?!

Хаджар хотел уйти.

Видит Высокое Небо, больше всего на свете он хотел развернуться, подхватить на руки Акену, использовать подаренный племенем Шук’Арка деревянный кинжал, рассечь им защитный купол, и улететь обратно в Даанатан.

Это был легкий путь.

Легкий путь, в конце которого Морган, показавший свое истинное лицо, обречет Хаджара на участь, куда более страшную, чем смерть.

Участь быть свидетелем, как всех, кто тебе дорог, окутывают белым саваном на погребальном костре.

— В этом мире есть лишь один закон, старый глупец! — Хаджар качнул клинком и с его лезвия сорвалась синяя полоса. Из неё вырвался поток бури синего ветра, который разрушил несколько храмов, стоявших на разных горных пиках и соединенных деревянными мостами. — И имя этому закону — сила!

Хаджар не верил в то, что он говорит. Но если в эту ночь ему нужно было примерить на себя облик «злодея» и на века покрыть себя бесчестием, то так тому и быть.

Если ему суждено с головой погрузиться в кровь невинных, он нырнет на самое дно.

Ибо он, даже сейчас, слишком слаб, чтобы перечить правителю Дарнаса, которому не мог перечить даже тот, кто был способен одним ударом уничтожить Запретный Город.

Орун понимал то же, что и Хаджар…

— Бесчестный ублюдок! — закричал кто-то из толпы. — Не знаю, какой артефакт, ты использовал, но я убью тебя!

В небо ударил столп энергии. Волна силы отбросила в стороны учеников, бережно опустив их при этом на камни и в сторону Хаджара, в неистовом рывке, окутанный светом, похожим на очертания тигра, бросился один из учеников.

Вокруг него распространялось Баронство кулака, на груди звенели мощные стальные сферы, соединенные воедино. На торсе сверкали синие татуировки и такой же свет затопил глазницы.

Четыре точки на темечке отмечали его достаточно высокое положение в секте. Может именно поэтому он и располагал Императорскими артефактами — двумя боевыми перчатками. Такими массивными, что превращали его кулаки в настоящие молоты.

Одним ударом, создавшим волну алого пламени, он испепелил лишенную всякого смысла груду камней — остатков врат Луны. Те преграждали ему путь.

— Нет! — белый свет, исходивший от Хашима, был отброшен в сторону Герцогством Хаджара.

Хаджар не был святым человеком. И он не был тем героем, которого в нем видел Парис.

Нет.

Все это было не так.

Хаджар был монстром.

Просто таким, который еще пока не встретил другого монстра, который смог бы его одолеть. Или же настоящего героя, которому было предначертано уничтожать монстров… если такие — настоящие герои, существовали хоть в одном из миров.

Будучи Безумным Генералом, ради Лидуса, Хаджар проливал кровь невинных. Он шел на бесчестные поступки. Он жертвовал всем, что считал важным и ценным в жизни.

Потому что никто, кроме него, не мог этого сделать.

— Бам-бам-бам, — стучали барабаны позади него. — Генерал! — армией, закованной в железо, ревело небо.

Сегодня он будет жесток. Жесток настолько, насколько только способен загнанный в угол зверь. Его натравили на этих людей и горе им, ибо если не они, то Лидус и все те, кто ему дорог.

Но, видит Высокое Небо, однажды заплатит и тот, кто спустил зверя с цепи.

Хаджар взмахнул мечом так, словно отмахнулся от назойливой мошки. Вновь, следом за острием Синего Клинка, полетела синяя искра из которой вырвался вихрь ветра и мечей.

— Печать Тигра! — ученик секты Лунного Света сформировал перед собой, из ладони и кулака, нечто на подобии щита. Алая энергия, явно находящаяся на уровне Императорской Техники, оформилась в виде алой тигриной пасти размером в несколько метров.

Она сомкнулась огненными клыками на вихре ветра.

Не прошло и мгновения, не успело даже дрогнуть сердце, чтобы сделать удар, как на белые камни упали алые капли, а следом за ними пролился алый дождь.

Рассеченные конечности разлетелись в разные стороны, а в центре, где только что находился юный, пышущий жизнью и силой, юноша ученик, теперь лежала бесформенная груда из ребер, внутренностей, лоскутов кожи и плоти. Позади, продолжая траекторию полета сорвавшегося с клинка Хаджара ветра, падала отсеченная крыша очередного храма.

Закричали ученики, наставники начали высвобождать свои королевства, но очередная вспышка белого света заставила их застыть.

Белый луч, которым обернулся Хашим, остановился перед Хаджаром. Старик, чьи одежды теперь выглядели доспехами, а тюрбан — шлемом, держал в руках посох, увенчанный шестью железными звеньями. Каждое из них было исписано символами, рунами и иероглифами, явно принадлежащими к магии.

Хаджар уже слышал о подобном. Кажется, подобное называлось — боевой магий. Тесным переплетением боевых искусств и волшебства.

Но даже в школе Святого Неба о подобном не хранилось никаких сведений, кроме смутных упоминаний.

— Сразись со мной, Хаджар Дархан! — в голосе Хашима звучали потаенные боль и ярость. — Не трогай мою секту и учеников. Сразись со мной и только со мной!

В этих словах звучали честь и слава. Старик был воином, готовым отдать жизнь за родных.

Но таким же был и Хаджар.

— Если я одолею тебя — твои люди отдадут принцессе Вечно Падающее Копье?

Тишина была ответом Хаджару.

— А если ты одолеешь меня — вы отпустите принцессу с миром?

И вновь — тишина.

Несмотря на то, что Хашим был воином, он не мог предать себя ради других. И не мог предать заветы предков, ради тех, кто был ему дорог.

Хаджар — мог.

И именно поэтому именно его сердце еще билось, а сердца тех, кто встал на его пути, уже нет.

— Тогда вы все сегодня умрете!

Хаджар оттолкнулся от земли. Позади его стоп взорвалось целое море из белых молний и синего ветра. Они сформировались в распахнутую пасть дракона, которая обрушила половину горного пика. Уцелел лишь каменный столп, на которой стояла укутанная мистериями и волей принцесса.

Хашим ударил основанием своего посоха и перед ним возник шестирукий воин. Каждая его рука относилась к какой-то стихии или их соединения. Они состояли из лавы, огня, земли, стекла, железа и молнии.

И этот гигант, на невероятной скорости, бросился наперерез Хаджару.

— Медленно, — прошептал Хаджар.

В ту же секунду с неба, прямо ему, размазавшемуся в и без того стремительном рывке, ударила белая молния и, одновременно с этим, облака засияли на одеждах-доспехах.

Только вместо птицы Кецаль, на этот раз в небо, огибая созданного Хашимом воина, взмыл дракон чье тело — синие облака, а крылья — белые молнии.

Он опустился прямо в центре ближайшей группы учеников и сошел лоскутами тумана с плеч и одежд поднявшего меч Хаджара.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 987**

Под потоками дождя, маленькая девочка стояли и смотрела на то, как на вершине Лунного Пика вспыхивают разноцветные отсветы, оставляя на фоне черного неба мутные пятна. Они были похожи на фейерверки, которые по случаю праздника запускали в деревнях сошедшие с гор юноши и девушки.

Им всегда выказывали почет и уважения и выделяли лучшие места за общими столами.

— Какой странный дождь, — девочка протянула руку.

На маленькую, пухлую ладошку упала сперва одна алая капля, затем вторая, а потом весь дождь, вдруг, окрасился в красный. Он почему-то перестал пахнуть свежестью.

Ноздри девочки забил запах меди, а капли, вместо легких и почти неосязаемых, оказались тяжелыми и вязкими.

Девочку подхватили крепкие руки её отца. Бледный, с раскрытыми от ужаса глазами, он побежал вместе с ней внутрь дома.

\* \* \*

Хаджар подставил лицо пот освежающие, холодные капли. Он стоял в центре из белого моря — сотни учеников секты окружили его. Где-то там, за их рубежами, находились Наставники и сам Патриарх Хашим.

— У тебя нет чести! — выкрикнул тот, кого, кажется, звали Наставником Жао. — Прикрываться от нас нашим же учениками?!

Да, в этом не было чести. Хаджар прекрасно понимал, что-то, что он один раз сбежал из-под удара Хашима, еще ничего не означало.

Патриарх пребывал в шоке от того, что кто-то смог разрушить Врата Луны и потому не мог мыслить достаточно ясно. Сейчас же, когда сошла первая волна потрясения, Хашим вновь предстал могущественным адептом, которого уважали и Орун, и Морган.

Хаджар не боялся за свою жизнь при сражении с Хашимом один на один, но когда за плечами старца стояла вся секта…

На войне, как и в уличной драке, глупцы пытаются сразу ликвидировать сильнейшего противника, забывая, что во время этой затяжной битвы те, кто слабее, успеют их покусать в достаточной мере, чтобы ослабить.

Именно поэтому, в первую очередь, нужно было уничтожать слабейших.

И в этом действительно не было чести.

Но такова война.

— Не переживайте, достопочтенный Жао, — Хаджар слегка согнул ноги и, крутанув клинок, перехватил его обратным хватом. — скоро ваших учеников уже не останется.

— Лунная Секта! — Хашим ударил посохом о земли. — Построение Пронзающего Луча!

Десятки учеников начали вставать друг за другом, формируя расходящийся широкой юбкой конус. Они хватались за плечи впереди стоящих правыми руками, а левые, вытягивая ребром ладони, прикладывали к носам. Они что-то шептали и шепот сотен голосов сливался в единый гул.

Вспышки серебряной энергии превращались в единый поток света.

— Интересно, — протянул Хаджар.

Вокруг него, обнажив оружие, стояло не меньше сорока учеников. Больше просто не могло уместиться. Так что, фактически, он сражался не против всей секты, а лишь сорока учеников за раз.

И, если бы не магия защитного купола, окружившего лунный пик, то все, кто был бы слабее, чем элитный Безымянный, уже исчезли бы под давлением Герцогства меча синего ветра.

Купол же принимал всю мощь королевства Хаджара на себя, буквально как губка, впитывая его внутрь и становясь от этого только плотнее.

— Ну ладно.

Хаджар оттолкнулся от земли. Очередная трещина хищной змеей пронзила каменный пик и, дойдя до самой земли, разошлась паутиной глубоких провалов. Где-то вдалеке заржал скот и закричали люди, пришедшие, на свою беду, посмотреть, что же происходит на Лунном Пике.

Теперь они, ломая кости, превращаясь в кровавое месиво, разбиваясь о камни и разрезая плоть об острые выступы, падали внутрь трещин.

Хаджар плечом врезался в стоявшего перед ним ученика. Тот скрестил, в защитной манере, две боевые перчатки. Небесные артефакты, не меньше.

Секта Лунного Света специализировалась, в основном, на рукопашном бое и боевой магии, но последнюю постичь было делом крайне трудным.

Алая вспышка энергии, которая даже не успела сформироваться в защитную технику, стала последним, что увидел в своей жизни юноша.

Его собственные артефакты, разбиваясь в пыль от простого толчка плечом Хаджара, металлическими осколками пробили грудь и, картечью вылетая из спины, порезали еще несколько учеников.

Хаджар, разворачиваясь, пропустил над головой выпад кулака, окутанного огненным покровом. Пламя волной прокатилось позади него, а затем разбилось о каменные скалы, созданные синхронными ударами о землю трех учеников.

Поверхность скалы будто ожила и, все той же волной, только уже не над головой, а под ногой, поспешила к Хаджару. Каменные клыки вспарывали поверхность, а ученики, оказавшиеся у них на пути, легкими перышками наступая на острейшие вершины, взмывали вверх и открывали путь для построения Пронзающего Луча.

Секта явно часто тренировалась в совместных сражениях и действовала как единый организм.

Хаджар, еще до того, как упал на землю изрешеченный собственным артефактом ноша, резко выпрямил спину. Теперь уже левы плечом он врезался под локоть огненному бойцу.

Рука последнего хрустнула и тот закричал от боли, но крик, вскоре, стих. Хаджар сделал неуловимое движение и меч, зажатый обратным хватом, вспорол ученика от паха, до самого темечка.

Внутренности со звонким чавканьем упали на землю, а в спину Хаджару устремился поток лунного света, на пике которого расправил крылья огромный аист, чей клюв копьем указывал между лопаток Хаджару.

Развернувшись на пятках, Хаджар вновь крутанув клинок и перехватывая его острием от себя, сделал резкий, неуловимый взмах.

— Третий Удар: Вернувшийся Меч!

Синяя искра, потянувшаяся за острием, окрасилась в черные тона, а затем в воздухе застыл слегка вибрирующий вразрез, внутри которого, словно, жил какой-то монстр.

Глаза Хашима, наблюдавшего за сражением, но не способного к нему присоединиться, расширились одновременно от удивления и ужаса.

В летописях секты Лунного Света хранились упоминания техники одного из самых могущественных чужаков, когда-либо приходивших на границу Лунного Пика.

Последний Король — мечник Эрхард. Он использовал точно такую же технику, но… откуда ей мог обладать молодой мальчишка, лишь недавно вышедший из-под крыльев Святого Неба и Тирисфаля?

— Жао, Чидо, Хушин! — Хашим раскрутил над собой посох боевой магии. Зазвенели волшебные кольца и шестирукий воин исчез, превратившись в огромного питона. — Стена Лунного Огня!

— Да, учитель!

Два седовласых мужчины и пожилая женщина, обнажив боевые перчатки, встали на углы плато. Сформировав вместе с Хашимом квадрат, они вонзили закованные в железо кулаки внутрь камня. Энергия серебряного пламени забурлила вокруг них и потекла в землю.

Огромный питон, сверкая светом полной луны, зашелестел по камням и, поглощая сходивший с трех Наставников огонь, становился все больше и больше, пока его свивавшиеся кольца не поднялись на сотню метров к небу и не превратились в серебряный огонь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 988**

Аист, созданный из лунного света, не успев огласить окрестности своим последнем криком, оказался мгновенно разорван непреодолимой втягивающий силой торнадо. Канатами серебристой энергии он втягивался внутрь черного торнадо, превращая того в мерцающий столп.

Будто небо, в разгар полнолуния, свернули в трубу и попытались сжать, а то пыталось вновь расправиться покровом черного бархата.

Десятки учеников, будучи не в силах удержаться на ногах, с паническими криками исчезали внутри бушующей стихии. Их защитные техник, вспыхивая энергиями, оказались беспомощны перед лицом угрозы, которая превосходила понимание большинства учеников.

Когда же их тела оказывались внутри торнадо, то даже души некоторых оказались иссечены тем сосредоточием меча, что находилось в центре бушующей техники.

Хаджар, обернувшись и посмотрев в пылающие яростью и гневом глаза Наставников и Хашима, которые своей огненной стеной защитили большую часть учеников секты, качнул клинком.

В ту же секунду торнадо исчезло и около сотни учеников, сумевших удержаться на земле и защититься от втягивающий силы Вернувшегося Меча, остались один на один с Хаджаром.

Стена огня цвета мерцающей луны, защитившая большую часть техники, стала для них клеткой.

Обратной стороной столь могущественной техники, как та, что создал Хашим со своими личными учениками, заключалась неспособность относительно быстро её снять.

— Если Морган хотел вселить ужас в сердца Ласкана и остальных Империй, –Хаджар вонзил перед собой меч и ремешком стянул длинные волосы. — Что же…

Он встал во весь рост. Сквозь всполохи угасающего пламени он увидел Хашима.

— Смотри, старик! — взревел Хаджар во всю мощь легких. — Как твое упрямство будет стоить жизней твоим собственным ученикам.

— НЕТ! — судя по движению губ (звук не проникал через огненную стену) закричал старик, но было уже поздно.

На этот раз поступь Хаджара не разбивала камней. Наоборот, он перемещался так легко, словно и вовсе не касался поверхности Лунного Пика. Будто его ноги, на мгновение, превратились в крылья и Хаджар полетел к своим противникам.

Синий Клинок, источая лоскуты темной и синей энергии, все так же был вонзен позади его спины.

Хаджару не требовалось меча, чтобы разбить построение сотни учеников Лунной Секты…

Так он пытался убедить себя — злодея этой полуночи, но в глубине души понимал, что не хочет, чтобы все их достижения, все их стремления, оказались сожраны Синим Клинком.

Нет, у его меча сегодня состоится ужин, но лишь из одного блюда…

Хаджар, подлетев к первой десятке учеников, превратился в град стремительных ударов. Девушка, которая обрушила ему на голову посох, обернувшийся потоком бушующей воды, так и не успела понять, что именно отправило её к праотцам.

Хаджар, мгновенно изменяя траекторию своего движения, подсек ей ноги. Удар, который должен был лишь свалить ученицу на землю, буквально перерубил коленные суставы монахини.

Кровавые культи обнажили сломанные, стремительно краснеющие, белые кости, торчащие из алого мяса и мышц. Пропуская вдоль своей груди поток бушующей воды, внутри которой маячил посох, Хаджар вонзил кулак в грудь ученицы.

Удар нечеловеческой, даже по меркам Безымянных адептов, силы, вошел внутрь адепта. Живот и грудь девушки вздулись пузырями, а затем тело, неспособное удержать силу и энергию, в прямом смысле — взорвалось пробитым воздушным шаром.

Кровь и ошметки плоти полетели в разные стороны, но Хаджар двигался столь быстро, что его синие одежды не замарало ни одно красное пятно.

Он вытянул руку и поймал посох, все еще окутанный потоками воды. Техника, способная стесать камни Лунного Пика, не была способна даже ранить кожи ладоней Хаджара.

Размахнувшись чужим посохом, он на манер кнута протянул им по стоявшим впереди ученикам. Водяная плеть, соскользнувшая с посоха, прошлась по телам нескольких учеников. Она языком слизывала с них плоть. Обнаженные кости, крики тяжело раненных и стоны тех, кто уже заканчивал жизнь в мучительной агонии.

Хаджар крутанул посох и, взяв его под правую руку, с силой ударил себе за спину. Ученик, вооруженный, что неожиданно топором, уже прыгнувший, чтобы нанести сокрушающий рубящий удар, оказался пронзен теперь уже — простой палкой. Она пробила его нижнюю челюсть, а затем и черепушку.

То, что некогда было мозгами юноши, потекло по древку.

Хаджар же, дернув рукой, подкинул одновременно и посох и нанизанного на него монаха.

Разворачиваясь на пятке, он правой ногой хлестнул по основанию оружия. Посох, пробивая насквозь тело юноши, копьем выстрелили из его темечка.

Пролетая с такой скоростью и силой, что земля под ним расходилась широкой канавой, он, против несколько защитных техник, нанизал на себя четырех адептов и, врезавшись в землю, взорвал её ворохом камней. Острые скалистые клыки пронзили тела десятков учеников, стоявших слишком близко к эпицентру взрыва.

— Братья! — выкрикнул стоявший на острие формирования ученик. На его лысой голове блестело сразу семь алых точек. — Сейчас!

И двадцать или более того учеников одновременно ударили перед собой сжатыми кулаками. Их боевые перчатки вспыхнули все той же лиловой энергией, что и у первого монаха Лунной Секты, которого убил Хаджар.

Огромный поток, высотой превышавший десять метров, а шириной больше двадцати, устремился к Хадажру. Распахнулась тигриная пасть. Клыки из белого пламени были её главным оружием.

Жар стоял такой, что камни начали превращаться в шипящую лаву. Горячий ветер растрепал одежды Хаджару и волосы, за его спиной, вытянулись длинной лентой.

Он стоял боком к потоку, способному испепелить пограничный форт.

Еще недавно ему бы пришлось использовать меч, чтобы защититься от подобной единой техники двадцати адептов. И пусть по отдельности каждый из них был лишь Рыцарем Духа, но без меча в руках Хаджар даже больше, чем половину своих атакующих и защитных способностей.

Но это уже в прошлом.

Сейчас он вытянул перед собой правую ладонь. Он чувствовал, как внутри него стальная воля вбирает в себя энергию, струящуюся из начавшего кристаллизацию Ядра (что присуще лишь Повелителям), как она пропитываясь мистериями духов меча и ветра.

Огромная тигриная пасть ударила прямо по Хаджару.

— Да — закричали ученики и облегченно выдохнул монах, стоявший во главе построения. Он, все же смог…

Наставники, наблюдавшие за схваткой, пытавшиеся, как можно быстрее, снять защитную стену лунного огня, пытались докричаться до одного из свих лучших учеников, но не могли.

Их собственная техника не позволяла им донести своего голоса до ушей тех, кто не осознавал, что их ждет.

И лишь один Хашим смиренно смотрел за происходящем. По его правой щеке скатилась одинокая слеза.

— Ч-что происходит? — прозвучал голос из числа использовавших технику.

— Здесь ч-чт-то не так, — вторил ему другой.

Они видели, как в сотне метров от них, застыл поток ревущего огня. И как замерла, так и не сомкнувшая клыков тигриная пасть.

Они не видели, как Хаджар удерживал ревущий поток огня одной лишь своей вытянутой рукой. Его воля, сопряженная с мистериями и энергией, сковала технику двадцати Рыцарей Духа. И ни капли пота не упало со лба Хаджара, и не дрогнула его ладонь.

Он держал все эту мощь так же легко, как если бы это был осенний кленовый лист.

— Так вот, почему тебя боялись даже Безымянные адепты, — прошептал Хаджар. — Уже давно я познал, что все в округ является частью меня и, значит, частью моего оружия, но лишь недавно я понял, что это оружие хранится внутри меня самого — внутри моего сердца. Воля находилась еще глубже…

Хаджар смотрел на то, как огненная тигриная пасть не была способна пробиться сквозь едва видимую иссиня-чёрную пелену.

Все прошедшие годы он познавал мир вокруг него, но теперь, кажется, пришло время познать и самого себя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 989**

Хаджар вновь сорвался с места. Вокруг него стояло еще больше восьмидесяти Небесных Солдат и Рыцарей Духа. И, пока не рухнула стена огня, он должен был избавиться от них.

И, пройдя горнило нескольких войн, Хаджар прекрасно знал, что ничто не внушает в сердце противника большего смятения, чем вид того, как жестоко и без всякой тени надежды на спасение уничтожают их союзников.

Хаджар превратился в зверя, который был готов голыми руками разорвать свою добычу.

Что, собственно, он и делал.

Первой его жертвой стал юноша, воплотивший, совместно со своими братьями и сестрами, технику огненного потока. Как и большинство, он был вооружен боевыми артефактными перчатками.

Видя, как к нему, за долю мгновения преодолевая сотню метров, перемещается противник, монах выпустил на волю все мистерии и энергию, на которые только был способен. В этот момент к нему уже устремились его собратья. Успеют они или нет — он этого не знал.

— Дла…

Он уже принял боевую стойку и собирался использовать лучшую из своих убийственных техник, но вдруг понял, что не чувствует рук и не может договорить названия техники, облегчая своему разуму оформление энергии в нужный вид.

Кулак Хаджара буквально насквозь пробил артефактную перчатку, а затем раздробил кости и разорвал мышцы в руках юноши. Раскрытой ладонью он схватил лицо монаха, а затем сдавил пальцы.

Костяные осколки разлетелись в разные стороны, а агонизирующее тело Хаджар уже бросил под ноги бегущим в его сторону ученикам.

Сам Хаджар при этом не останавливался. На ходу, не прерывая своего продвижения все глубже и глубже в строй учеников, он обрушивался на них градом страшных, свирепых ударов.

Он, приседая и пропуская чей-то посох над головой, ударил кулаком в бедро. Его простой удар вырвал ногу из сустава, и кричащий ученик упал на землю, чтобы оказаться растоптанным стопой Хаджара.

На ходу выпрямляясь, Хаджар собственным темечком врезался во вражеский подбородок и голова монаха, оторвавшись от тела, взмыла высоко в воздух.

Разворачиваясь на пятках, продолжая бег, Хаджар локтями врезался в солнечные сплетения двух адептов. Их тела, получив мощнейший заряд силы, разорвались в клочья и кровавые ошметки упали на тела бегущих рядом.

Хаджар, продвигаясь все дальше, легким касанием ладони по запястью устремленного ему в живот, окутанного энергиями и мистериями кулака, разломал и артефакт, и руку нападавшему.

А затем, продолжая движение ладони, сжимая её в кулак, копьем ударил прямо в глотку. Голова монаха, в противоход инерции удара, покатилась по руке Хаджара и тот, левой рукой вонзая пальцы ей в глазницы, использовал голову юной девы на манер булавы.

Огибая выпад кулака следующего противника, он сжатой в левой руке головой ударил тому по лопаткам. Юноша, не выдержав давления, упал на землю, а мгновением позже, изувеченный и окровавленный, лежал на дне воронки, а каменные осколки, взмыв в воздух, стали снарядами для Хаджара.

Удары ног и рук обрушивались на них и, получив заряд энергии, камни разлетались в разные стороны. Они с легкостью пробивали защитные тела и укрепленные различными отварами и техниками тела адептов.

И все это Хаджар делал на ходу. Он ни разу не замедлил своего шага, ни разу не замер на месте. Он продвигался внутрь строя, оставляя за собой лишь полосу из жутких трупов, ошметков плоти и костяных обломков, торчащих из оторванных конечностей.

Он превратился в ураган ударов и выпадов, но ни одна из атак учеников секты не могла даже задеть края его одежд, не говоря уже о самом Хаджаре.

Он бил так, чтобы как можно быстрее вывести из строя противника. В его движениях не было ни красоты, ни изящества. Удары его кулаков выглядели ударами лап зверям, стремящегося порвать противника.

Удары его ног — рассекающие воздух клыки, которые терзали плоть врага.

Схватив раскрытой ладонью летящий ему в лицо кулак, не обращая внимания на увесистую атакующую технику, Хаджар одновременно с тем, как дернуть руку противника на себя, ударил тому ногой в солнечное сплетение.

Рука вышла из сустава и ей, будто палкой, Хаджар отразил удар следующего противника, чтобы, через мгновение, кинжалом бить эту руку в глотку атакующего.

Ну у кого из учеников не было даже и шанса…

Когда, через несколько мгновений после исчезновения потока ревущего пламени, сошла на нет и стена лунного огня, то Хашим, Наставники и остальные ученики увидели стоявшего посреди озера из крови вторженца.

По его пальцам, напоминающим когти животного, стекала кровь, а вокруг, утопая в алой, вязкой жидкости, лежали ошметки того, что некогда было их собратьями и сестрами.

Послышался плачь.

Кто-то закричал от ярости.

Хаджар же, ступая по костям и плоти, по щиколотку находясь в крови, подошел к своему мечу и выдернул его из земли.

— На этом твое безумие закончится, демон, — прошептал Хашим.

После того, как спала стена огня, расклад сил изменился. Хашим, одетый в белое, седовласые, одетые в черное, Наставники Жао, Чидо и Хуши, теперь замкнули Хаджара квадратом, вершинами которого сами же и выступали.

Оставшиеся ученики, немногим больше полутора тысяч, оказались за их спинами.

Большинство храмов и построек так же уцелели. Лишь несколько оказались разбиты движениями меча Хаджара.

— После того, как я отправлю тебя к праотцам, секта Лунного Света навсегда будет закрыта для безумства Дарнаса, — произнес Хашим. — и, надеюсь, твоя душа будет тысячи лет страдать от гнета того бесчестия, что ты причинил в моем доме.

Хаджар промолчал.

Он вспоминал, как, когда-то, оставил в живых одного юношу, дав тому смысл жизни в отмщении. Это едва не стоило жизни людям, которых он ценил больше, чем ритм собственного сердца.

Хаджар не мог позволить истории повториться.

Исключение, которым стал Парис, он не находил среди глаз учеников секты. Все они были преисполнены ненависти и праведной жажды отмщения.

Хаджар вновь поднял перед собой меч. Он не был уверен, что сможет еще раз использовать технику, в которую влил все сорок лет обучения на Горе Стихий. Технику, которая стала квинтэссенцией всего его пути развития вплоть до этого момента.

Техника «Разорванного Неба», вернее её первая стойка и даже её очертания, были созданы в порыве озарения и в этом же порыве использованы.

Если выражаться простым языком, то Хаджар пока и сам не очень понимал, что именно сам же и создал. Тоже самое происходило, по первости, с его Королевством. Сперва это надо было досконально понять и принять, чтобы использовать без вреда для себя.

Но то, что Хаджар пока не мог в полной мере воспользоваться «Разорванным Небом», не означало, то он не мог включить постижение воли уже в известную ему технику.

Причем, благодаря Наследию, известную досконально. Так, будто бы несколько веков Хаджар провел исключительно в тренировках технике «Меча Четырех Ударов».

Хаджар, как это было прежде вытянул меч перед собой. И, как это было прежде, за его спиной развернулась настоящая буря синего ветра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 990**

Акена, стоявшая запертой в окутавших её мистериях, с трудом могла поверить своим глазам. Она смотрела, как один адепт, недавний, относительно средний ученик школы Святого Неба, в одиночку сражается против целой секты. И не какой-то там, а сильнейшей секты из всех, что находились в Семи Империях.

Лунный Свет жил на этом пике еще со времен, предшествующих эпохи Сотни Королевств. Говорят, что он стал свидетелем легендарным правителям далекого прошлого — сказочным Газрангану и Элассии, дочь которых, благодаря цветку, выросшему из луча самого солнца, была спасена от смертельном болезни.

Мало кто верил в эти истории, но никто не сомневался в том, что Лунный Свет был силен и сила это корнями уходила в глубокую древность.

Теперь же, когда исчезла стена огня, Акена смотрела на стоящего посреди озера крови сурового воина, на лице которого, после убийства сотни учеников не дрогнуло ни единого мускула.

И, что самое… жуткое, он не испытывал ни грамма страха глядя в лиц Хашима и его учеников. Один только Хашим мог, наверное, сравниться по силе с лучшими Безымянными адептами Даанатана, лишь немногим недотягивая до уровня, после которого его можно было бы считать равным Великим Героям.

Его трое учеников — Огненная Троица, как её называли в столице, Жао, Чидо и Хуши, два брата и сестра, связанные не только узами секты, но и крови. Даже по отдельности они были могущественными адептами, но втроем, способные сражаться едва ли не единым организмом, они были так же могущественны, как и их Учитель.

И с этой четверкой, не считая полутора тысяч стоявших за спинами учеников, собирался сразить Хаджар?!

Невозможно!

Немыслимо!

Абсолютно не…

Поток мыслей Акены сбился в тот момент, когда позади Хаджара развернулась буря синего ветра. Она океаном энергии и мистерий распространялась над Лунным Пиком, смешиваясь с гранитным небом природной грозы.

Хашим и Огненная Троица мгновенно, не раздумывая, приняли защитное построение.

Патриарх секты ударил посохом о землю и перед ним вновь вырос шестирукий гигант, каждая рука которого отображала чистую стихию или её слияние с другой.

Огненная Троица, соединив руки воедино, внезапно оказались внутри могучего огненного тигра. Жао стал его пастью, Чида — передними лапами, а Хуши –задними.

Объединенная техника троица, относящаяся к тому же виду техник, что и Теневая Обезьяна Эйнена, обладала просто невероятным атакующими и защитными характеристиками. Используя её, они получали объединенную мощь, равную силу Хашима.

Огромный огненный тигр, в холке достигавший почти двадцати метров, а длиной превышавший это число в шесть раз, встал боком перед учениками. Его шерсть — искры синего и алого цветов, вздыбились, а сам он издал рык, который поднял огненный вихрь, заставлявший загораться воздух и плавиться землю.

Гигант Хашима, хлопнув тремя парами ладоней, развел их в сторону, создал нечто вроде магической печати. Расширяясь и увеличиваясь, она поднялась на высоту Огненного тигра и накрыла учеников волной стального сияния.

Акена вновь не могла поверить глазам.

Четверо сильнейших представителей Лунной Секты явно использовали свои лучшие защитные техники. И все это не перед угрозой осаждавшей пик армии или объединения Великих Героев.

Нет, они пытались защитить своих учеников от всего лишь одного, молодого воина, который еще даже технику свою не использовал. Лишь принял стойку.

А затем Акена вновь не смогла мыслить рационально.

Хаджар, все это время державший меч одной рукой, внезапно положил на рукоять вторую и в ту же секунду весь Лунный Пик, высокая скала, пронзавшая облака, словно пришла в движение.

От ног Хаджара расходились не просто трещины, а целые провалы. Шириной в метро, а то и более, они разлетались в разные стороны и камни падали в пропасть. Гора задрожала. Пылевые столпы выстреливали к черному небу, раскалывая крыши древних храмов и построек.

Начали падать строения, воздвигнутые еще до того, как появился Дарнас или Ласкан. Разрушаемые самым настоящим землетрясением, они мертвыми листьями опадали с на глазах крошащегося Лунного Пика.

Вдруг вокруг Хаджара закрутились белые молнии. Они искрами извивались, превращаясь в пасти ревущих драконов, чтобы затем, слившись, воедино, предстать в виде меча, и так по новой. То дракон, то меч. И каждая из этих молний выстреливала искрой, которая сжигала высокие храмы, пробивала их стены и в кипящую лаву превращала древнюю кладку.

И все это было еще даже не эхо от техники мечника, а лишь от намерения её использовать.

Не было никаких сомнений в том, что если бы не две защитные техники Хашима и Огненного Трио, которые сдерживали потоки этой необузданной ярости, то не выстоял бы ни один из учеников за их спинами.

Да что там — Акена отчетливо понимала, что она сама могла свободно дышать и вообще — выжить, лишь благодаря защищавшему её кокону из мистерий меча и ветра.

А затем порыв ветра, выдиравший многотонные куски породы из скалы, обрушился на Лунный Пик. Он прошелся по нему, сравнивая с землей все, что выступало над уровнем плато, превращая гору в ровную, словно скульптором высеченную поверхность.

Древние храмы и площадки, сады и угодья, их как ладонью смело прямо в пропасть, а Хаджар Дархан тихо, так, что было лишь видно, как шевелятся его губы произнес:

— Меч.

И та яростная буря синего ветра, все это время бушевавшая за его спиной, прошла сквозь него и соскользнула с его меча.

Сперва Акене показалось, что все закончилась и техника не получилась. Что у Хаджара не хватило сил или умений, чтобы удержать её в реальности. Что мистерии оказались недостаточно глубокими и крепкими, чтобы выдержать подобную мощь.

Но мгновением позже она вдруг поняла, что небо почернело. Нет, оно и до этого было черным, как ночь, но теперь Лунный Пик окутал самый настоящий, первозданный мрак.

Мрак, внутри которого Акена разглядела пылающие синим светом бесчисленное множество пар звериных глаз.

А затем её сердце вновь пропустило удар.

То, что она приняла за мрак, на самом деле было тысячами… сотнями тысяч извивающихся черных драконов. Их тела, созданные из ударов меча, имели в длину десять шагов, а синие клыки и глаза, пылали энергией и мистериями.

И, когда Хаджар взмахнул мечом и опустил его перед собой, застывшее в небе воинство драконов дождем пролилось на головы учеников Лунной Секты.

И тогда не выдержали уже не только древние каменные постройки, но и сами горные пики. Десятки скальных клыков, составлявших Лунный Пик, разрывая соединявшие их веревочные мосты, начали обрушаться и падать в пропасть.

Давление энергии оказалось таково, что разметало черные облака в небе. А эхо, разлетаясь по округе, терялось где-то у горизонта.

Далекий «Воздушный Змея», защищенный лучшими чарами, перышком смело на десятки километров. А само судно теперь выглядело так, как если бы провело неделю в эпицентре шторма или несколько часов в жарком сражении.

Когда все стихло, то Акена, от осознания произошедшего, рухнула на колени и прижала ладони ко рту.

Она была воительницей. Так её воспитывали отец и мать.

Она с самого детства жила с осознанием того, что однажды ей придется надеть генеральский медальон и повести за собой войска. Такую участью ей с рождения избрал правитель Дарнаса.

И она видела воинов.

Слабых и могучих. Свирепых и степенных. Жестоких и благородных.

Но, даже в самых смелых своих помыслах, в самых жутких кошмарах, она не могла представить себе того, что видела в данный момент.

Это не было битвой. Не было войной или даже бойней.

Это было истребление.

Беспощадное.

Не знавшее разбора.

Полное уничтожение того, что целыми эпохами дарило мир и спокойствие этому региону.

И теперь она поняла, почему, дошедшие до ней песни бардов о Безумном Генерале, не только воспевали его безусловную отвагу и смекалку, но всегда, между строк куплетов, чувствовался ужас и страх, которые испытывали враги, вставшие на пути Безумца.

Дождь, который теперь падал вокруг Акены, больше не был мягким и прозрачным.

Теперь с неба проливалась кровь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 991**

Хаджар стоял с вытянутым перед собой мечом. Стальная воля скалой возвышалась внутри него и на неё, как на пьедестал, взбирались энергия с мистериями.

Одно дело — понимать технику благодаря Наследию, но совсем другое –осознавать. Черный Генерал не просто так выбрал в ученики именно Эрхарда.

И это не было связано с тем, что в рождении Последнего Короля, которого принесла в этот мир мертвая женщина, первый из Дарханов увидел отражение собственной судьбы.

Нет, суть заключалась в другом.

В том, что, как и сам Черный Генерал, Эрахард, всю жизнь, сражался в одиночку. Один, против сотни королевств. Один, против сотни армий. Один, против сотни королей.

Он не отступал. Не сдавался. И он одолел их всех. И был предан и забыт.

Точно так же, как и сам Черный Генерал.

Знал ли тогда первый из Дарханов, какая судьба будет ждать его ученика или нет? Что же — может и знал. И именно поэтому он дал ему технику. Технику четырех ударов меча, которыми можно одолеть армию врагов, свергнуть короля и забрать себе его земли, объединив их в одну единую страну.

И все это — лишь про помощи одной единственной «вещи».

Меча, который Эрхард сжимал в своих руках.

Его меч мог поразить как одного противника, так и двух и даже целую тысячу. Не важно, сколько врагов встанет на пути Последнего Короля, он одолеет их всех.

В этом заключалась его мощь.

Мощь его техники.

И последняя стойка «Меча Четырех Ударов», на самом деле, не имела какой-то четкой, оформленной структуры. Это была квинтэссенция меча, его сердцевина. И, если перед Хаджаром стоял один враг — Дерек Степной, она всю мощь обрушит на него одного.

А если тысяча врагов — то на тысячу.

Теперь же, когда к мистериям и энергии, Хаджар смог добавить и собственную волю, то он более не видел разницы между одним или несколькими врагами. Ведь он должен был не только физически уничтожить их, но и уничтожить их волю. То, что они оставят после себя, что они создали при жизни.

Это эфемерное знание и понимание переполняло Хаджара и вливалось в его «я».

Энергия, слившись с волей, дали рождения истинной стойке «Меча» из техники «Четырех Ударов». И, таким образом, Хаджар завершил технику Черного Генерала. Он осознал ей в полной мере. Каждую крупицу. Каждую самую мелкую деталь он впитал в себя. Сделал частью своей сути.

Перед ним стояла тысяча врагов? Не важно — все они падут от его меча.

— Меч, — прошептал он.

Слова Хаджара сбылись. Его меч не знал преграды. Он встретил перед собой волшебную защиту Хашима и его учеников и, сломив его, потеряв при этом не больше половины своей мощи, прошел им за спину.

Ученики гибли один за одним. Бесчисленные удары меча Хаджара, представшие в образе черных драконов, рубили и резали их, пронзали и рассекали. Одновременно с учениками, они уничтожали все, на что падал взор Хаджара и все, до чего мог дотянуться его меч, подкрепленной сокрушающей небеса волей.

Падали храмы, крушились горы, стонал сам воздух, пропитанный былой славой Лунного Света.

И, когда все стихло и улеглась кроваво-серая пыль, то на одиноком горном пике, копьем пронзающем небеса, осталось стоять лишь несколько людей.

Гряда, насчитывавшая десятки таких пиков, превратилась в одинокую скалу.

Что же, теперь она по праву могла называть «Лунным Пиком».

Поодаль от Хаджара, окруженная мистериями, под непроницаемым куполом, сидела на коленях бледная, от ужаса, Акена. А перед ним стояли четверо.

Хашим, белые одежды которого изорванным тряпьем развевались на ветру. Алые капли кровавого дождя оставляли на них жирные пятна разводов.

Трое Наставников, которые, тяжело дыша, поддерживали друг друга, выглядели куда как хуже. У двоих из них — мужчины и женщины, были сломаны правые руки. Артефактные перчатки грудой сломанного железа лежали у ног. Один лишь только Жао более или менее, но уцелел во время падения техники «Меча».

Пусть на его артефактах виднелись вереницы трещин, а с губ стекали вязкие, алые нити, но он, в отличии от собрата и сестры, мог стоять на ногах.

Позади них — обрыв.

Все ученики, вся секта Лунного Света, исчезла. Лишь бескрайнее, вновь стремительно чернеющее, после того как удар Хаджара разогнал облака, небо.

Буря была в самом разгаре. Гремел военными барабанами гром, сверкали неистовые молнии.

Хаджар, покачнувшись, припал на одно колено. Покачав головой, он закинул в рот несколько дорогих пилюль, практически на нет сводя все свое состояние, добытое на Горе Ненастий, приобретенное в качестве награды за Карнак и, частично, полученное благодаря «скромному» наследству Оруна.

В его пространственном кольце осталось лишь несколько пилюль, пара зелий с мазями, сотня другая имперских монет и деревянный кинжал.

— Лунный Свет стоял здесь тысячи тысяч лет, — руки Хашима слегка дрожали. Но не от слабости или ран, а от едва сдерживаемой ярости. — И ты, безумец, уничтожил его… Ради чего? Ответь мне — ради чего?!

Последние слова старик проревел ничуть не хуже раненного Хозяина Небес. Он вонзил посох перед собой и огромный столп яркого, лунного света ударил в небо. Он пронзил собой облака и, казалось, дотянувшись до самой красавицы ночной царицы, превратился в огромного аиста.

Птица — символ и тотем секты, раскрыв крылья, укрыла ими воистину огромную территорию в десятки километров. Её клюв, достигший длины в десятки метров, божественным копьем смотрел прямо в грудь Хаджару.

— Учитель, — Хашим, с яростью смотревший на стоявшего перед ним мечника, услышал слабый голос за своей спиной.

— Спокойнее, юный Жао. Битва еще не закончена и…

— Для нас закончена, Учитель.

— Что ты такое говоришь?! — возмутился Хашим. — последователь света Луны не сдается до тех пор, пока…

— Мы… не сдаемся… учитель, — с трудом прошептал слегка тучноватый Чидо.

— Мы лишь… хотим… в последний раз… — пожилая Хуши уже почти не могла говорить. И её голоса почти не было слышно на фоне бушующей в небе стихии. — Сразиться… с вами… плечом… к плечу.

Хашим понял, что намеревалось сделать трое его учеников.

— Нет, я запрещаю вам…

Вперед подался Жао. Впервый и последний раз в своей жизни он позволил себе перебить учителя — своего первого наставника, затем Учителя и патриарха секты.

— Пока вы живы, Учитель. Жива и секта.

С этими словами он положил ладонь на плечо Хашиму. Трое учеников старика, улыбнувшись ему в последний раз, исчезли в ярком, как утренняя звезда, пламени. Огненный шар, такой яркий, что на миг озарил долину Лунного Пика вторым солнцем, ночью принеся свет полудня, влился внутрь Хашима.

Аист, зависший в небе над Хаджаром, из сосредоточия лунного света обернулся потокам серебряного огня. Его пронзительное «Кья» огненными волнами пронеслось по гранитному небу. Оно, в буквальном смысле, сожгло бурю. Стих гром, исчезли молнии.

На миг в долине повисла тишина.

Хаджар, взмахнув рукавами одежд, сорвал с пояса ленту-пояс и, ловким взмахом, создал из неё ножны. Королева Мэб будто знала, что мечнику, меч которого жил внутри его собственной души, они могут потребоваться.

Заложив Синий Клинок в ножны доспехов Зова, Хаджар выпрямился. Он стоял ровно и спокойно. Так, будто над ним не нависла техника объединенной мощи четырех сильнейших адептов Лунной Секты.

— УМРИ! — взревел потерявший всяческое самообладание Хашим.

Хаджар лишь смотрел на то, как яростно опускает перед собой звенящий посох старец, и как чудовищный, огненный аист, сложив крылья, оставляя за собой полосу выжженного неба, падает ему на голову.

— Ты спросил ради чего я уничтожил все, что было тебе дорого, — Хаджар согнул колени и занес ладонь над рукоятью. — Чтобы уцелело то, что дорого мне.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 992**

Шел дождь. Дул ветер. Сезон дождей и северные ветра никогда прежде не приходили на территорию долины Лунного Пика. Но все меняется… все, когда-то, меняется.

Гора, которая несколько эпох возвышалась посреди долины, исчезла.

Её горделивые пики, пронзавшие высокие облака, превратились в груду камней, разбросанных по окрестностям.

Её величественные храмы, в которых последователи Лунного Света в мире и покое постигали путь развития и самих себя, превратились в историю, облеченную стать былью и зарасти ворохом легенд и преданий.

Посреди руин, в кратере, величиной с городскую площадь, в коричневом озере из дождя и грязи, лежал старик. Он прижимал правую руку к ране на груди. Из-под сухой, старческой ладони, толчками била алая кровь.

Его волшебный посох, разломленный на две части, лежал рядом.

Над самим стариком возвышался молодой воин. Он так же прижимал ладонь к ране на боку, но, все же, стоял прямо, хоть и опирался на вонзенный в землю меч.

Его волосы разметались. Под порванными одеждами доспехами проглядывались жуткие ожоги и синяки.

Но все же — именно он стоял на ногах. И именно он сегодня уйдет отсюда тем, кто выжил. Тем, чья история еще не окончилась и кому еще не пришло время стать легендой.

— Почему ты не отдал копье, старик? — прошептал Хаджар. — почему не согласился стать частью войска…

Хашим закашлялся. Кровавая улыбка пересекла его старое, но все еще красивое лицо. Почти уже не видящие глаза смотрели в черное небо бури.

— Для чего, юный воин… чтобы сражаться со своими братьями и сестрами?

— Чтобы не произошло всего этого! — в сердцах выкрикнул Хаджар. Он покачнулся и, едва не упав, оперся спиной о стену кратера.

Он все так же держался за меч, погруженный в коричневую воду. На её поверхности уже появились первые лужицы алого цвета.

— Жизнь — странная вещь… Северный Ветер, — Хашим страшно кашлял. Слова давались ему с трудом. — Ты… уничтожил все… что было мне дорого… убил всех… кого я любил… и я лежу в грязи и крови и умираю… но почему-то мне кажется… что тебе… больнее, чем мне.

Не так давно, Хаджар бы добил старика, чтобы тот не мучался и отправился на поиски вечно падающего копья. Но теперь… он стоял на павшим патриархом и ему казалось, будто кто-то поместил ему в грудь, где-то слева, чуть поодаль от солнечного сплетения, разбитое стекло.

И оно резало его изнутри. И боль была такая, какую Хаджар еще никогда не испытывал.

Он схватился рукой за грудь. Пытался вздохнуть, но получалось с трудом. Через раз. Так, будто это он, а не Хашим, был смертельно ранен.

Из недр его души появились однажды высеченные там слова. Слова о том, что, обретя вторую половину души, он получит силу, но сила эта будет сопряжена с опасностями. Что те чувства, что он раньше испытывал станут острее. И то, чего он раньше не ощущал, станет для него явным.

— Болит, — прошептал Хаджар. — Как же сильно болит…

Хашим лежал на спине. Его взор был обращен к небу.

— За что людям воевать… юный Хаджар? — шептал умирающий Хашим. — За землю? Её так много, что каждый… может построить себе… дом. За еду? Если… работать сообща… никто не останется голодным. Чтобы защититься? Кога мы… едины… то, перед кем нам защищаться.

— Всегда будут те, кто захочет отнять то, что есть, — парировал Хаджар.

— Будут… были… есть, — на уголках губ Хашима пузырилась алая пена. — Но… если мы едины… что они сделают… нам.

Небо рассекла молния. Ударил яростный гром. Как отзвучавший военный барабан, как отнятый от щита, стучавший по нему во славу битвы меч.

И осталась тишина. Тишина поля, по которому ходили лекари обоих лагерей, собирая мертвых и помогая раненым. Как своим, так и чужим…

— Морган… никогда этого… не поймет, — по щеке Хашима скатилась последняя в его жизни слеза. — Но… может… ты поймешь… однажды.

Хаджар промолчал. Он лишь сильнее сжимал, до кровавых пятен, грудь, внутри которой будто что-то разбили.

— Не вижу, — прошептал Хашим. — Помоги мне… помоги мне встать, Хаджар. Дай мне… встретить праотцов, стоя на ногах…

Хаджар посмотрел на лежащего в грязи, в коричневой, мутной воде, старца, пошедшего против Императора Дарнаса и поплатившегося за это всем, что у него было.

— Прошу…

Хаджар, шатаясь, шагнул к нему. Опираясь на меч, стискивая зубы уже не от эфемерной, а вполне явно, физической боли, он помог подняться Хашиму на ноги.

Старик, всем весом лег на плечи Хаджару.

Оттолкнувшись от вязкой земли, Хаджар выпрыгнул из кратера и оказался на вершине одного из камней.

— Луна… — Хашим уже почти ничего не видел. Его тело слабело, а руки словно ссыхались. — Увидеть её… в последний… раз. Такую… спокойную.

— Сейчас, старик, — Хаджар, едва стоя на ногах, поднял над собой меч. –Подожди немного.

Он взмахнул им и из синей искры, последовавшей за острием, выстрелил поток синего ветра. Он дотянулся до далекого небо и, расколов на пару секунд гранитный свод, обнажил сияние полной Луны.

Звезды танцевали вокруг неё и она плыла среди своих придворных спутниц. Серебрянное солнце, никогда и никого не опаляющее, лишь дарящее живительную прохладу и покой.

— Красиво, — тихо протянул Хаджар.

Он ожидал услышать что-то от старика, но тот промолчал. Хаджар повернулся, чтобы увидеть, как глаза Хашима были закрыты, а грудь его не двигалась.

Патриарх отправился к праотцам.

Успел ли он увидеть перед своей смертью луну или нет — Хаджар не мог знать. И, почему-то, от осознания этого, в груди заболело лишь сильнее.

Бережно уложив тело на камни, Хаджар достал из пространственного кольца огниво. Но, перед тем, как зажечь импровизированный погребальный костер, он заметил, как что-то лежало в сжатом кулаке патриарха.

\* \* \*

— Все в порядке, моя миля, — шептала мать, укрывая маленькую девочку в своих объятьях. — Все закончилось… все в порядке.

— Мама, мама, — шептала дитя. — я видела, как дождь стал красным.

— Наверное на горе пролили краски, — пытался улыбнуться бледный отец семейства, но у него плохо получалось. — Все в поря…

Не успел он договорить, как дверь в их дом отворилась. Внутрь тут же проникли потоки холодного ветра и на порог упали капли ледяного дождя.

Сверкнула молния, очерчивая фигуру высокого мужчины.

Его волосы были собраны в тугой хвост, а могучее тело скрывали синие, разорванные одежды. По его боку стекала алая полоса, а сам он, хромая, вошел внутрь.

Отец семейства, взяв в руки серп, встал на его пути.

— Кто ты такой?! — прорычал он. — Убирайся из моего дома!

И дочь и мать смотрели на отца и мужа не просто с удивлением, а ужасом. Ни у кого в долине, кроме монахов, не был оружия. Никто им не умел пользоваться. И, более того, даже не предполагал, что хоть когда-то ему придется взять в руки что-то, что могло причинить вред другому.

— Никогда не будет мира, Хашим, — прокашлялся кровью мужчина. — Пока есть те, чьи жизни нам дороже этого самого мира.

Мужчина прошел мимо отца, а тот не мог даже пальцем пошевелить.

— Прошу, не трогайте мою д… — тепрь уже и мать не смогла договорить. Невидимая сила сковала её тело и она лишь могла дышать и смотреть на то, как опускается на корточки перед её дочерью страшный мужчина.

— Маленькое дитя, — произнес он. — я думаю, это должно быть у тебя.

Он положил на пол небольшой сверток, а затем, поднявшись, вышел из дома. Дверь захлопнулась и мать с отцом вновь обрели способность двигаться.

— Не трогай! — закричал отец, когда девочка потянулась к свертку.

Но было уже поздно. Девочка развернула тканевую обертку и на её ладони оказался древний медальон. На нем аист, распахнув крылья, летел на фоне мерцающей луны.

\* \* \*

— Ты готов? — спросила Акена, когда Хаджар закончил обрабатывать свои раны. — Пещера Демонов спрятана где-то в глубине долины, но отец приготовил для нас карту.

Хаджар, вместо ответа, поднялся с мокрой земли и зашагал в сторону, куда дул северный ветер. Он приносил к нему крики отчаявшихся жителей долины. И эхо звенело в ушах:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 993**

Акена смотрела на то, как Хаджар, сидя от неё на расстоянии вытянутой руки, завернувшись в прохудившийся, походный плед, вглядывался в танцующие языки пламени.

Интересно, что он там видел?

Принцесса этого не знала. Она просто разглядывала его резкие, но красивые черты лица. Ясные, яркие, до того голубые, что почти синие глаза. Пламя отражалось в них блеклым светом.

Отсветы, лаская могучие плечи, уходили к шелковым волосам, хвостом ниспадающих до того низко, что когда Хаджар сидел, они свивались на одеждах в несколько спиралей.

Акена, с удивлением, поняла, что Хаджар Дархан, Северный Ветер, был не только таинственным, могучим воином, но и необыкновенно красивым мужчиной.

Хотя, как и любая женщина Даанатана, она считала, что красота в мужчине далеко не самое важное. Куда важнее было то, насколько крепко он мог держать оружие и насколько твердым были его слова.

— Мой отец многими манипулирует, — решилась, наконец, произнести Акена. –Даже твой учитель, Великий Мечник Орун, не был способен выпутаться из той паутины, которую плетет отец.

Хаджар только криво улыбнулся.

— Знаете, принцесса…

— Я уже говорила! — засмеялась, перебивая, рыжеволосая красавица. — Для тебя — просто Акена.

Улыбка Хаджар из кривой стала слегка печальной.

— Знаешь, Акена, — исправился он. — однажды я уже путешествовал с принцессой.

— Ты сейчас говоришь о своей сестре?

Хаджар повернулся к девушке и та подняла раскрытые ладони.

— Мой отец был не против, чтобы я прочитала твое досье, а я была не против узнать, с кем мне предстоит лететь в джунгли Карнака.

Хаджар кивнул. Он всегда догадывался, что Акена знает о его прошлом. Высокие Небеса, да только слепо-глухо-немая, дворовая собака в Даанатане не знала, что Хаджар, на самом деле, не был так юн, как заявил о себе при поступлении в школу Святого Неба.

Может именно с этим было связано то, что ректор Касий так сильно от него дистанцировался? И то, что Хаджар все еще так и не получил своего деревянного медальона личного ученика…

Так или иначе, на фоне всего, что сейчас происходило в его жизни, проблемы со Святым Небом казались ему мелкими неурядицами.

— Именно, — кивнул Хаджар. — хотя, тогда, она не знала, что я её брат. Наместник Дарнаса… — Хаджар осекся, сглотнул и с трудом, смог себя поправить. — Наш наместник, по просьбе короля Лидуса — моего дяди, хорошенько промыл ей мозги.

Акена вздохнула.

— Мне жаль это слышать, Хаджар. Но наместники в провинциях всегда чувствует себя едва ли не равными моему отцу. И, заниматься делами каждого, не в состоянии ни одна организация. Слишком много вассальных Дарнасу территорий. И так — у каждой из семи империй.

Хаджар это прекрасно понимал. Он понимал все, что говорила ему Акена. Может, именно поэтому, он так и не уничтожил девятый легион, которому принадлежал Наместник, столько лет измывавшийся над его сестрой.

Этот безымянный мир, в котором сильный пожирал слабого, был воистину огромен. И даже такие безграничные формирования, как Семь Империй, были окружены бесчисленными провинциями. На фоне империй — миниатюрными. Но для мира Земли…

Хаджар только покачал головой.

Удивительная закономерность.

В этом безымянным мире он прожил куда дольше, чем на Земле, но порой пытался мерить все теми мерилами, что были ему знакомы по жизни в неподвижном теле парализованного музыканта.

— Это путешествие не закончилось ничем хорошим, — Хаджар поднялся.

Он затоптал и разметал пламя. После этого, действуя по привычке, он забросал его землей и залил водой, чтобы возможные преследователи не смогли определить, сколько времени прошло с тех пор, как «лагерь» был покинут.

Старые привычки, даже став адептов, способным подчинить собственную волю, все равно изжить очень сложно.

— Но это не значит, что и наше путешествие закончится так же, — мягко возразила Акена.

Хаджар посмотрел на неё.

Это была принцесса. Дочь Императора Моргана Бесстрашного. Нельзя было забывать, с кем он общался. Южный Ветер всегда учил его не доверять красивым женщинам, за исключением той единственной, с которой он будет готов связать свою жизнь.

И, даже если не брать в расчет красоту Акену, она оставалась дочерью Моргана. Кто знает, насколько она умеет плести собственные паутинки интриг.

Хотя, может, это обычная паранойя, которой Хаджар заразился от островитянина.

— Пойдемте, принцесса, — Хаджар, насколько мог, галантно, протянул принцессе руку.

Акена оперлась на неё и, с удивлением, Хаджар обнаружил, насколько мягкие, теплые и нежные ладони у принцессы. Будто он взял не человека, а кашемир, обернутый в лучший бархат, сшитый непревзойденными мастерами.

\* \* \*

— Ты уверена, что это, что мы ищем?

— А у тебя есть сомнения, Хаджар?

— Только небольшие.

— Вон два столпа Лунного Света, — Акена указала на две гранитные стелы, которые острыми пиками поднимались на высоту, которой не могли бы похвастаться даже самые высокие небоскребы мира Земли. Хаджар бы не удивился, если бы каждый из столпов, при точном измерении, превысил черту в три километра высотой.

Естественно, основание у них было настолько массивным, что стелы легко путались с настоящими горами. И лишь отсутствие всякой растительности, явно не природная форма и многочисленные узоры на них говорили о том, что это творение рук человека.

Ну или какой-то иной расы, потому как в нынешнее время развития артефакторики, появления воздушных судов и прочего, подобные монументы возвести не смогла бы ни одна из Семи Империй.

— Вот и водопад жидкого огня, — Акена указала на противоположную от столпов сторону.

С горы, сверкая мириадами искр, падал самый настоящий жидкий огонь. И это не было какой-то красивой или поэтичной метафорой. Нет, действительно, Хаджар смотрел на то, как вниз, с высоты, превышавшей столпы Лунного Света, падал самый настоящий огонь.

При этом, каким-то чудом, он не превращал саму гору в оплавленную поверхность вулкана, не вредил растительности у подножия и даже не отпугивал кружащихся в небе птиц и каких-то летающих монстров.

— Ну и если вот это вот, — Акена обвела рукой стоявшую посередине между стеллами высокую гору.

Абсолютно неправильной формы, она своим пиком напоминала шлем. Шлем, на котором было высечено лицо с явными надбровными дугами, носом, губами и торчащими, длинными клыками.

К самой скале вилась каменная лестница, которая уходила в провал зубастой, черной пасти, которым оформили темную пещеру.

Со стороны действительно выглядело так, будто какой-то демон собирался тебя сожрать.

— Если не это — пещера демонов, то я тогда не знаю, что, — развела руками Акена. — к тому же карта отца ясно указывает именно туда.

— А разве он не говорил, что мы должны спуститься в Храм Предков, и отыскать в нем пещеру демонов.

— Нет, все наоборот. Мы должны спуститься в пещеру демонов и отыскаться в ней Храм Предков.

— Но я точно помню, как твой отец…

Акена выразительно изогнула бровь.

Хаджар, споткнувшись на полуслове, тут же все понял и, достаточно устало, протянул:

— Клятвы…

— Сдержать моего отца формулировкой клятвы крови сложнее, чем ветер в дырявый парус поймать, — Акена свернула карту трубочкой и убрала в пространственное кольцо. — дальше нам придется действовать без всяких ориентиров.

И принцесса смело зашагала вниз, под холм, к самому началу каменных ступеней.

Хаджар идя следом, сделал себе зарубку в памяти. Если ему когда-либо придется связываться с клятвами в отношении Моргана, то он направит на формулировку все мощности нейросети, иначе это все равно, как голову в пасть демону совать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 994**

Хаджар замер около входа в пещеру. Не будет лукавством сказать, что он не раз и не два за свою не такую уж продолжительную (по меркам адептов и, даже смертных) жизнь контактировал с демонами.

Более того, он заключил несколько сделок с Хельмером, Повелителем Ночных Кошмаров, эмиссаром самого Князя Демонов. И, что куда важнее, он выжил, чтобы рассказать об этом.

Но вот сейчас, стоя перед пещерой демона, он чувствовал себя действительно в опасности. Чем-то таким веяло изнутри, что заставляло воина, в одиночку уничтожившего древнюю секту Лунного Света крепче сжимать рукоять меча.

С другой стороны, принцесса, которая, и Хаджар это прекрасно понимал, была в разы слабее чем он, спокойно перешагнула через условный порог пещеры.

— Акена, — Хаджар окликнул девушку, смело идущую во тьму демонической пасти.

— Да? — она обернулась и рыжие волосы пламенным шлейфом качнулись над точеными плечами.

Что же… Хаджар слишком много времени провел с Оруном и слишком проникся его философией. А последний раз он знал женщину в джунглях Карнака. И прошло, после этого, едва ли не полвека относительно его субъективного восприятия времени.

Но удовлетворять свой животный позыв вместе с принцессой Дарнаса… лучше призвать Хельмера и сразу тому душу продать.

— Мне кажется, вы мне что-то не договариваете, — процедил Хаджар.

Он выразительно указал мечом на порог, находящийся перед ним. Черту света, которая не смела пересечь границу тьмы. И это учитывая, что солнце клонилось к закату и находилось прямо под углом к пещере.

По всем законам, в этот час она должна была светиться не хуже факела, но надменно выставляла на показ холодный мрак провала голодной пасти.

Такое впечатление, будто мрак не пускал свет внутрь. При этом Хаджар не ощущал никакой магии или возмущений в потоках Реки Мира.

Учитывая, что она находился на уровне Повелителя, то это о многом говорило.

— Я думала, ты сможешь пройти, — Акена слегка нахмурилась. Но не потому, что была расстроена или рассержена, а скорее чувствовала за собой вину. –Как бы отец не хотел заполучить Вечно Падающее Копье, но он, все-таки, любит меня.

— Джунгли Карнака, — понимающе протянул Хаджар. — он не мог отправить за свитком с законами региона Белого Дракона никого, кроме тебя.

— Или моего брата, — кивнула принцесса, а затем чуть грустно улыбнулась. Не губами, а одними лишь глазами. Как мог только человек, для которого грусть была уже частью его самого. — Но мой отец не такой как остальные отцы… Он должен расставлять приоритеты и…

— Он не может потерять наследника, — закончил за принцессу Хаджар. — Но если с законами еще понятно, то сейчас…

— Как думаешь, Хаджар, почему секта Лунного Света так долго просуществовала?

Хаджар, стоя по ту сторону тьмы, на свету, смотрел как сияют во мраке зеленые глаза принцессы. Он никогда не был самовлюбленным гордецом.

Да, врата Луны он смог сломить лишь потому, что сделал качественный шаг вперед на пути развития. Смог понять волю и вплести её в своих техники и удары, став куда сильнее качественнее, а не в плане глубины мистерий или количество энергии.

Но точно так же ворота, скорее всего, могло сломать, не считая его самого, в одном лишь Дарнасе по меньшей мере человек восемь.

Но они этого не делали…

Им не нужно было Вечно Падающее Копье?

Глупости. Даже не используя такой артефакт по назначению, одно лишь его наличие делает тебя достаточно опасным противником, чтобы с тобой считались даже Императоры. А уж если продать его, то можно значительно поправить свое финансовое положение.

Настолько, что покупка своего герцогства покажется детской тратой.

А ведь далеко не все адепты, даже из числа Великих Героев, были знакомы с понятиями чести и достоинства.

Получается, здесь крылся другой секрет. Секрет, который, все это время, лежал на поверхности.

— Только член Лунного Света может взять это копье.

— Не просто член, — покачала головой Акена. — лишь тот, кто достиг в ней звания Наставника. Кто обрел мудрость по крайней мере семнадцати заповедей народа Луны.

— Те точки на голове, — вспомнил Хаджар. — они отражали не только силу учеников.

— Скорее — не столько силу, — поправила Акена. — сколько понимание сути заповедей древнего народа. Народа, от которого осталась лишь одна, сравнительно небольшая, секта.

Хаджар понял, что ошибался насчет продолжительности истории Лунного Света. Секта была древнее, чем он мог себе представить.

Искушение только возросло.

Перед тем, как отдать артефакт Хашима девочке, Хаджар решил проверить что именно в нем находится. Он не мог позволить оставить внутри ничего, что могло бы в будущем стать угрозой для его родных и близких.

Он отдал нейросети приказ сделать закрытый, даже от него, реестр памяти, после чего просканировал все содержимое. И сейчас все нажитое Лунным Светом и народом Луны знание, хранилось внутри его памяти.

Запертое, даже от него самого.

Но все, что Хаджар запер по своей воле, могло быть им же и открыто.

Искушение было велико, но Хаджар с относительной легкостью загнал этот скулеж как можно глубже. Ему нужна будет невероятная веская причина, чтобы покрыть себя еще большем бесчестием, чем он уже покрыл.

— Но причем здесь ты? — спросил Хаджар.

— Я наследница моего отца, — развела руками Акена. — я тоже подхожу под это правило. Во всем Дарнасе есть только три человека, которые могут вынести из Храма Предков Вечно Падающее Копье.

— Это ты, твой брат и ваш отец, — понял Хаджар.

Они оба замолчали.

Смотрели друг другу в глаза и молчали.

По щеке Акены, точно так же, как недавно по щеке Хашима, скатилась старая слеза. Именно старая. Которую вызывает глубоко потаенная боль, которая преследовала человека очень, очень долго.

Так долго, что успела стать его частью. Что человек перестал обращать на неё внимания. И только в такие моменты давал себе волю позволить ей выйти наружу.

В виде слезы.

Всего одной.

Старой слезинки.

Которая скатывалась, не оставляя даже влажной дорожки и, падая на землю, исчезала в пыли и грязи. Где ей было самое место.

— Меня не жаль, Хаджар, — Акена попыталась счастливо улыбнуться, но в глазах её все еще оставалась боль. — А если я вдруг не справлюсь и умру, то это даже лучше — пропадет проблема с наследием престола. У Императора не должно быть двух детей, Хаджар… Так что отец выигрывает в любом случае.

Хаджар вспомнил слова Моргана, который тот произнес перед тем, как отправить его с Акеной.

— Я пойму, если ты не сможешь пройти, Хаджар. Мало кто может миновать подобную защиту.

Император одни камнем убивал не двух, не трех, а бесчисленное множество зайцев. Всего парой слов, пожертвовав относительным спокойствием, зная, что Хаджар так просто не проглотит эту угрозу, он добился больше, чем иные добиилсь бы за годы тяжелого и кропотливого труда интриг.

Ему нужно было заменить Оруна, сделав кого-то таким же сильным, как и он.

Ему нужно было копье, чтобы перевесить чашу войны в свою сторону.

Ему нужно было получить рычаг давления на Хаджара.

Ему нужно было, в случае провала, избавиться от проблемы в лице Акены.

Ему нужно было, в случае провала, избавиться от проблемы в лице Хаджара.

Ему нужно было…

Еще очень много таких «ему нужно было». И всего этого Морган добился, связав несколько нитей воедино, сказав всего несколько слов.

Вот что значит — быть Императором.

Хаджар, сжав зубы и кулак, позволил звериной ярости проснуться в своей груди и развернуться дракону, свившемуся кольцами в недрах его глаз. Он, рыча, сделал шаг вперед.

Тьма встретила его непрошибаемой стеной, но эта стена была не крепче, чем бумажный лиц перед лицом стальной воли Хаджара.

Войдя внутрь, он будто прошел сквозь металл, но теперь чувствовал себя легче.

Подойдя к Акене, он заглянул ей в глаза, после чего, по-мужски, протянул руку.

— Мы пришли сюда вместе, принцесса. Вместе и уйдем.

Рыжеволосая красавица промедлила секунду, а затем, сдавив предплечье Хаджара, ответила достаточно крепки рукопожатием.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 995**

Хаджар ожидал чего угодно, но только не того, что они будут спокойно спускаться внутрь довольного просторного, широкого коридора.

Его покатые стены излучали мягкий, мерный, серебряный свет. Он ласкал кожу, заживляя на ней те раны, что еще остались после сражения с сектой Лунного Света.

Но одно дело — физические травмы, и совсем другое — энергетические. Хаджар старался не подавать виду, но схватка с Хашимом его сильно потрепала и пару раз он действительно стоял на пороге жизни и смерти.

Травмы энергетического тела, которые он получил во время боя, будут зарастать еще не одну неделю. Так что, действительно, даже с осознанием воли, без Истинного Королевства и достаточно опыта в подобных сражения Хаджар не мог бы одолеть даже слабейшего из Великих Героев.

Да, он был уверен, что сможет без труда от них сбежаться. Или сдержать боем на какое-то время, а потом снова сбежать. Может, даже, одолеть в честном спарринге, но не убить.

Для этого ему нужно было даже больше силы, чем он уже имел.

И это не удивительно — все же именно Великие Герои, их качество и количество, вот истинное мерило силы Империи.

— Удивительно, — Акена подошла к одной из полуразрушенных, почти стертых фресок. — я и не думала, что это правда.

Хаджар, занятый заращиванием порванных энергетических структур, медитируя буквально на ходу, не особо обращал внимание на окружавший его орнамент.

Но в этом случае что-то незримое, сродни провидения или случайности, заставило его подойти к Акене.

На каменной фреске он увидел изображение нескольких людей. Женщина, достаточно красивая, чтобы на ней обратил внимание истинный адепт, смотрела с любовью на ложе. У него склонился статный мужчины с короной на голове. Короной, явно очень старинной, потому как таких пышных и в чем-то даже вычурных, уже давно никто не ковал.

На самом ложе лежало дитя, над которым склонилась сама смерть. Облаченная в балахон, в руках она держала меч, на котором покоилась нить жизни маленькой девочки.

Чуть дальше сцена менялась — девочка превращалась в красавицу девушку, в сердце которой сияло солнце. А еще, чуть дальше, девушка явно влюбилась в юного, обоерукого мечника, во лбу которого сияла луна.

Следом фреска была отломлена.

Последней сценой стала та самая девушка. Лицо её пересекал шрам. Солнце в сердце погасло. Она явно была мертва. Но все еще крепко сжимала плачущего ребенка, в сердце которого так же застыл лунный месяц.

— Народ Луны, — прошептала Акена, проводя пальцами по изображению. –легенды гласят, что он берет свое начало с момента, когда дочь короля и королевы, спасенная странствующим волшебником, влюбилась в молодого героя, который, чтобы спасти друзей, заключил союз с самой Луной.

— Интересная история, — Хаджар смотрел на фреску и ему казалось, что в ней есть что-то знакомое. — И как нам это поможет в поисках Вечно Падающего Копья?

— В том, откуда оно вообще взялось у народа Луны и почему они стали его хранителями и защитниками.

— Защитниками?

Акена кивнула.

— Вся суть секты Лунного Света заключалась в том, что не дать кому-либо вновь взять в руки Вечно Падающее Копье.

— Поэтично.

— Вряд ли, — покачала головой принцессы. Отойдя от фрески, она отправилась дальше — вниз по широкому коридору. — легенды, которые я прочитала в записях отца, гласят, что Вечно Падающее Копье народу Луны принес тот самый волшебник.

— Зачем? — Хаджар плохо мог себе представить, что какой-либо волшебник по доброй воли расстался с артефактом народа фае. Народа, который буквально дышал магией.

Да любой последователь магии повесился бы на собственных внутренностях, лишь бы получить возможность исследовать подобный артефакт.

— Волшебник был тем, кто спас девушку и ради кого юный герой заключил сделку с Луной, — ответила Акена. — Копье, которое он нашел в своих странствиях, не принесло волшебнику ничего, кроме горя. Легенды гласят, что с его помощью он пытался восстать против бога, который забрал душу маленькой жрицы — подруги юного героя и волшебника. Но в результате после того, как бог был повержен, он успел наложить проклятье на копье. И любой, кто им воспользуется, должен будет заплатить.

— Что-то мне подсказывает, что я знаю, чем должен заплатить тот, кто захочет метнуть копье, — проскрипел зубами Хаджар.

Он мало что знал о богах, но догадывался о цене.

— Жизнью истинного спутника на пути развития, если выражаться на современный манер, — Акена зачем-то дотронулась до кулона, а затем спрятала его под пластин нагрудника. Принцесса, с самого момента появления на Лунном Пике, так и не сняла доспехов. — Копье забрало жизнь возлюбленной волшебника — самого известного капитана пиратов того времени. Девушка-пират, слывшая грозой морей и океанов.

Хаджар мысленно усмехнулся. Познания о географии того времени были чрезвычайно скудны. Они, кажется, Ласкан считали другим континентом, а разделявшую две Империи реку — едва ли не бескрайним океаном, через который невозможно переплыть.

Так что гроза морей и океанов — на современный манер это грабительница на озерах.

— И, чтобы защитить людей от проклятья бога, волшебник принес Вечно Падающее Копье народу Луны. Он создал своей магией храм, в котором оно хранится и по сей день.

Хаджар, слушай рассказ принцессы, кивал, а затем спохватился.

— Постой, — он едва было не замер на месте. — ты хочешь сказать, что мы идем в храм, созданный древним волшебником?

— Да. А с чего вдруг такая реакция?

Хаджар неопределенно помахал рукой.

— Каждый раз, — ответил он. — когда я сталкиваюсь с магией или волшебниками, происходит что-нибудь… ну… ненормальное. Так что, в общем-то, не очень я их люблю.

— Ну, — засмеялась принцесса. — тебе придется смириться. Потому как — мы уже пришли.

С этими словами она шагнула сквозь нависшие над проходом нити плюща. Хаджар, осенив себя священным знаменем и покрепче стиснув меч, прошел следом за принцессой.

Внутри они увидели примерно то же, что и в усыпальнице Карнака. Огромное помещение. Некогда — величественный храм, выложенный камнем, заполненный скульптурами и постройками. Величественные фигуры каменных львов охраняли широкую площадку, к которой вели некогда массивные, прекрасные лестницы.

Акведуки, по которым стекала вода. Колонны, уходящие далеко к высокому своду. Фрески и орнаменты небывалой четкости и мастерства работы.

Все это…

Исчезло.

Все это развалилось, обветшало, исчезло под ласками времени. Заросло зеленой травой, плющом и мхом. Покрылось былью. Птицы свили на развалинах гнездовья. Обвалились колонны, став убежищем для кротов и прочих земляных грызунов.

А сама площадка — центр храма, теперь она зависла над глубокой пропасть. Все лестницы, кроме одной, ведущие к ней, уже давно превратились в разрушенные свидетельства величия прошлого.

И лишь по центру покрытого сумеречным саваном находился единственный, не тронутый травой и временем объект. Нечто, очень отдаленно похожее на саркофаг.

— Копье там, — Акена сделала шаг вперед.

Хаджар, что-то почувствовав, выкрикнул:

— Стой! — и попытался схватить её за руку, но было поздно.

Зажглись огни. По акведуку потекла не вода, а жидкий огонь. Сумрак оказался разорван сиянием не белого, а, казалось бы, пепельного огня.

И из этого сияния вышла фигура низкорослого человека. Откинулся капюшон и призрак сверкнул глазами разного цвета. Один голубой, а другой — карий.

— Что вы делаете здесь, искатели запретного? — спросил фантом.

Хаджар мысленно выругался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 996**

— Мудрец, познавший имена звезд и облаков, небес и земли, — низко, с неподдельным почтением, поклонилась Акена.

— Юная леди, — волшебник, которого Хаджар встречал в то ли сне, то ли видении, подаренном ему Древом Жизни, повернулся к принцессе. — Я лишь фантом, оставленный здесь моим создателем, чтобы встречать тех, кто придет за проклятым копьем.

Иллюзия, оставленная странствующим волшебником, сделала ударение именно на первый слог. Хотя, даже несмотря на фантомную природу создания, Хаджар отдавал себе полный отчет в том, что оно могло уничтожить его одним лишь своим желанием.

И это не более, чем древнее заклинание. Настолько древнее, что уже давно должно было исчезнуть в потоках Реки Мира. Ведь это не тень или не беспокойных дух, блуждающий по свету до тех пор, пока не исполнит оставленную еще при жизни цель.

Это лишь заклинание. Манипуляция реальностью.

И, тем не менее, она просуществовала многие эпохи, не растеряв при этом своего могущества. Какой силой должен был обладать создавший подобное волшебник?

Теперь Хаджар не сомневался, что Пепел, или как бы его звали на самом деле, действительно входил в число десяти сильнейших Бессмертных.

— Я пришла, чтобы забрать Вечно Падающее Копье, мудрец, — продолжила, не разгибая спины, Акена.

Фантом недолго разглядывал принцессу, а затем кивнул.

— Ты действительно имеешь право это сделать, — произнес он. — но сперва, перед тем, как пройти испытание, оставленное моим создателем, ты должна убедить меня в том, что действительно та, за кого себя выдаешь.

— Все, что угодно, мудрец.

— Что же… тогда… — иллюзия, оставляя за собой след призрачного тумана, подплыла поближе к Акене. — попрыгай на правой ноге.

В древнем храме повисла тишина. Хаджар, до этого крепко сжимавший клинок, теперь жалел, что сжимает не собственную нижнюю челюсть. В нарушение всех правил приличия, она слегка опустилась вниз.

— Простите, великий мудрец, не могли бы вы… повторить, — Акена, выпрямившись, тоже выглядела мягко сказать — опешившей.

— Попрыгай на правой ноге, — и на лице фантома показалась абсолютно идиотская, беспечная улыбка. — Всегда хотел увидеть принцессу, прыгающую на правой ноге.

Акена и ХАджар переглянулись. Последний пожал плечами и, на всякий случай, сделал шаг назад.

Принцесса мешкала лишь несколько мгновений, а затем, пробурчав что-то невнятное, она, согнув левую в колене, действительно встала на одну только правую ногу. После чего начала на ней прыгать.

В тяжелых латных доспехах, с клинком-саблей в руках, с поднятым забралом, принцесса Акена прыгала на правой ноге в древнем храме перед лицом могущественного фантома, оставленного здесь величайшим волшебником из когда-либо живших и живущих в этом безымянном мире.

Если и существовала более абсурдная картина, то Хаджа не то, что не мог её выдумать, а даже предположить о её существовании не мог.

— Как это здорово, — фантом древнего мага, будто ребенок, захлопал в ладоши и, пародируя принцессу, и сам запрыгал на правой ноге.

Это длилось достаточно долго, чтобы Хаджар решил, что сошел с ума. Он даже отдал приказ нейросети проверить его психологическое состояние, и с удивлением обнаружил, что в процентном соотношении он находился в норме лишь на восемьдесят две единицы из ста.

Что же — наверное все люди, в глубине души, шизофреники.

Но не настолько же!

— Этого… достаточно… мудрец? — спросила Акена, делая паузы между лязганьем доспехов.

— Уже пару минут как достаточно, — панибратски отмахнулся фантом.

Акена замерла, медленно опустила левую ногу на землю и так же медленно повернулась к Хаджару.

— Этого никогда не было, Хаджар Дархан, — произнесла она с легким нажимом. — Этого. Никогда. Не. Было.

Хаджар лишь поднял раскрытые ладони в примеряющем жесте.

Он уже собирался что-то сказать, как фантом вновь подлетел к принцессе. Он встал к ней так близко что стало заметно, как принцесса возвышается над ним на пол головы.

Каким бы великим не был этот волшебник, но ростом он не превышал и ста семидесяти сантиметров.

— Вы готовы заплатить цену за вход, юная леди?

Только недавно его голос звучал дурашливо и в чем-то даже по детски, а теперь в нем звенели сила и глубина, перед которой древний храм казался простой игрушкой.

Тишина опустилась на плечи Хаджару и Акене. Они замерли, видя перед собой фантом древнего волшебника, который, по преданию, одним своим словом мог зажечь или погасить звезду. Вторым словом, создать из облака великую Империю, а третьим заставить даже богов его слушать.

Ударом посоха он мог поднять из пучин океана вулкан, взмахом ладони заставить его извергать лаву, а дыханием превратить её в прекрасный сад огненных деревьев.

И все это могущество, которое не поддавалась пониманию даже таких адептов, как Акена и Хаджар, было сосредоточено вокруг них.

— Да, великий мудрец, — вновь поклонилась Акена. — Все, что угодно.

— Все, что угодно, — повторил волшебник с разноцветными глазами. — Не разбрасывайтесь, впредь, подобными словами, юная леди. Слова имеют слишком большую силу, чтобы ими пренебрегать. Словами был создан этот мир. Словами были созданы и вы. Когда ваш отец сказал слова вашей матери, появились вы. И слова же станут нашей погибелью, когда их произнесет тот, кому суждено оборвать наш жизненный путь.

— Спасибо за наставление, великий мудрец, — еще глубже, хотя это казалось невозможным, поклонилась принцесса. — Я его не забуду.

— Не забудешь, — кивнул волшебник. Он говорил это так, словно не сомневался в истинности произнесенных им слов. — А теперь…

Он подошел к ней еще ближе, протянул туманную, иллюзорную ладонь и коснулся щеки. Вытянув большой палец, он провел им пол глазам Акены.

Принцесса не вскрикнула, не вздрогнула, она, казалось, и вовсе не понимала что происходит. Хаджар же, подскочив, поймал разом ослабевшую девушку.

Она обмякла в его руках и Хаджар бережно опустил принцессу на траву и мох.

— Что… что произошло? — спросила она.

— Как вы себя чувствуете, принцесса?

Акена слегка улыбнулась.

— Я ведь уже говорила… называй меня Акеной. И почему… ты так обеспокоен.

Почему Хаджар был так обеспокоен? Да потому, что он понимал, что происходит. Он смотрел на слегка бледное лицо ослабевшей девушки. На её смешные веснушки, россыпью лежащие на носу и щеках. На милые ямочки, на густые, четко очерченные брови в разлет. На густые, яркие, будто огонь, рыжие волосы.

Но одного он не находил — зеленых глаз.

Там, где раньше сверкали изумруды, теперь блестел снег и провал тьмы.

Акена лишилась цвета своих глаз. Белая, едва заметна на фоне белка глазного яблока, радужка окружала точку мрака черного зрачка.

— Что ты сделал с ней, маг? — прорычал Хаджар.

— Глаза, зеркало души, юный воин, — прошептал фантом. — Так говорили древние. И мудрость этих слов велика. Я забрал её зеркало.

Хаджар, положив Акену на камни, выпрямился и указал Синим Клинком на грудь волшебнику.

— Верни, — твердо произнес он.

— Цена была оплачена, юный воин, — в голосе волшебника звучали печаль и сострадание. — Я не могу нарушить баланса. Чтобы взять Вечно Падающее Копье, нужно заплатить чем-то равноценным. Зеркало души — достаточная ценна ради проклятого копья.

Хаджар шагнул было вперед. Он не знал, что собирался сделать, а узнать было так и не суждено.

Край его одежд схватила Акена. Она, не без труда, поднялась на ноги и, слегка качаясь, подошла к волшебнику.

— Великий мудрец, — вновь поклонилась она. — я заплатила цену. Теперь я могу войти в Храм Предков?

— Храм предков? — переспросил Хаджар. — Разве мы уже не в нем?

— Разумеется, юная леди, — будто не замечая Хаджара, волшебник взмахнул рукой и вокруг засияли огни, а древний саркофаг пришел в движение.

Крышка его поднялась и из-под неё высунулись языки синего огня. Они, вытягиваясь широкой лентой, обвили Акену, а затем крышка саркофага захлопнулась и Хаджар остался с фантомом один на один.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 997**

Сердце Хаджара пропустило удар, затем второй, а потом сорвалось с места в карьер. В ушах эхом звенели сказанные Морганом слова.

Сам не понимая, что делает и против кого идет, Хаджар с силой ткнул мечом в грудь фантому. Но подул ветер и того буквально отнесло в сторону от острого клинка.

— Где она?! — прокричал Хаджар.

— В Храме Предков, — как о чем-то и так понятно, ответил фантом.

— Верни её!

— Верни мне луну с неба, юный воин. Верни юность старику. Верни жизнь мертвецу. Ты просишь он невозможном.

Тяжело дышащий Хаджар, который раньше бы лишь отмахнулся от сказанных ему слов, сейчас медленно опустил меч обратно.

Чтобы здесь не происходило, Акена знала, на что шла — как знал и Морган.

— Хотя, я мог бы сказать, — волшебник вдруг начал как-то странно играть бровями и, приложив ладонь ко рту, «свойчески» прошептал. — что можно попробовать и гулене девственность вернуть.

Хаджар вновь не понимал, что творится. То ли он двинулся головой и разумом, то ли это сделал, еще задолго до рождения Хаджара, сам волшебник.

— Ты как-то странно на меня смотришь, — явно наиграно нахмурился фантом, а затем запахнул иллюзорные, развевающиеся туманом, полы своего дырявого и тысячу раз заплатанного плаща. — Я не по этой части, юноша! Только прекрасные девушки ну или если я пьян, то… хотя в это время — все девушки прекрасны. Алкоголь — лучшая косметика, юноша!

— Мне кажется, я сошел с ума, — вздохнул Хаджар.

— Может и так, — фантом, на этот раз, подлетел к Хаджару на то же расстояние, что и недавно к Акене. Он даже до груди Хаджару дотягивал лишь едва-едва. — А может ты просто уже встречал меня прежде.

Хаджар отшатнулся от иллюзии так, словно это был действительно призрак, а не иллюзия, созданная магией.

— Значит — встречал, — и вновь все дурачество как ветром сдуло с «лица» фантома. Разноцветными глазами он окинул свои обветшалые владения. В них, вновь, была печаль. — Знаешь, как я узнал имя первой звезды, юный воин?

— Нет.

Фантом взмахнул туманной рукой. Свет, проникавший через трещины, протянутые по стенам скалы временем и через своеобразные окна, прорубленные еще при «строительстве», вдруг вздрогнул. А затем он закружился, оборачиваясь крыльями огромной бабочки.

Свет поплыл над головой Хаджара, и во взмахах его крыльев звенело простое, детское счастье от протянутой конфеты перед сытным обедом.

Свет навевал сон, но Хаджар выдержал это давление. Он не отводил взгляда от взмаха бабочки, которая, вдруг, свернулась в кокон, чтобы затем предстать плывущей под сводом рекой, внутри которой разворачивался черный бархат. Вышитый нежной, женской иглой, он нитями света сшивал лоскуты мрака, внутри которых зажигались звезды.

Спустя несколько мгновений Хаджар стоял под сводом призрачного звездного неба. На фоне мрака, такого темного, что тьма на его фоне выглядела раствором старых чернил, сверкали бесчисленные галактики. Свиваясь во множество спиралей, они кружили над головой Хаджара в своем бесконечном танце.

Сталкивались, орошая плечи смотрящего на них воина россыпью драгоценных камней. И камни, отскакивая от одежд-доспехов, падали на пол, чтобы вновь взлететь на небо черной вуали и расцвести там бутоном цветка, внутри которого спала звезда.

Проснувшись, та окидывала взором мир прекраснейшей из женщин и застывала светом холода и красоты. Огоньком света, посреди океана мрака.

Хаджар никогда не видел ничего подобного. Лишь краем глаза — когда Мэб шила ему доспехи. И краем уха, когда слушал в детстве старые сказки.

Это была магия.

Самая настоящая.

Фантом волшебника, подойдя к одной из звезд, протянул ладонь. Та, отряхнувшись серебристой пылью, маленькой девушкой в изумительном платье соскочила ему на палец и бутоном цветка легла на слегка морщинистую кожу.

— Мир изменчив, юный воин, — прошептал фантом. — то, что сегодня имеет одно имя, завтра может получить другое.

Волшебник наклонился над бутонов звездного цветка и что-то тому прошептал. Затем отпустил на камни, чтобы из тех поросло прекраснейшее из персиковых деревьев, что когда-либо видел Хаджар. Каждый его плод — самый сладкий и спелый, который не стыдно было бы подать на десерт Императору.

Каждый его лист — дышал жизнью и цветом. Каждая ветка — крепкая, но изящная, подобно скользящей по воздуху шпаге.

Но не прошло и мгновения, как дерево завяло и в его пепле проснулся маленький птенчик, который до боли знакомой, синекрылой птицей поднялся на звездное небо, чтобы стать там новой звездой.

— Знаешь, что нельзя изменить в этом мире, юный воин?

— Нет, — снова ответил Хаджар.

Волшебник поднял взгляд к звездному небу. Почему-то Хаджару показалось, что там он увидел отражение чьего-то лица. Женского лица. Со слегка острыми чертами, смелыми и открытыми глазами и высокими скулами.

— Прошлого, — прошептал фантом. — Когда меня создали, то вложили в меня лишь две цели. Передать Вечно Падающее Копье, которому будет суждено взлететь в последний раз. И рассказать о прошлом тому, кого я уже однажды встречал, но еще лишь встречу.

Хаджар нахмурился. То, что… вернее даже — как говорил волшебник, почему-то напоминало ему речь Древа Жизни.

— Скажи мне, юный воин, какой раз мы с тобой встречаемся?

— Второй, — ответил Хаджар. — Или третий. Смотря что встречать встречей.

— Ты принес с собой табак из сокровищницы Императора Драконов?

— Нет.

— Значит второй… или первый… или мы не встречались никогда, — кивнул волшебник. — Когда мы встретимся третий раз, то выкурим трубки и расскажем друг другу истории. А затем, один из нас, умрет. Это неизменно, юный воин. Так были произнесены слова наших жизней.

Хаджар уже слышал эти… слова. Тогда, в разрушенном древнем храме, где у погребальных костров стоял волшебник с разноцветными глазами, он сказал ему тоже самое.

— Я не верю в судьбу, маг, — как мечом отсек Хаджар. — и, однажды, я отправлюсь на Седьмое Небо, чтобы уничтожить Книгу Тысячи и вернуть людям свободу.

— Свобода, — протянул волшебник. Он коснулся звездного неба и то, свернувшись, исчезло в плаче матери, не дождавшийся ребенка с войны. — Все мы свободны, юный воин. Но не все это видят.

Хаджар процедил что-то нечленораздельное.

— Но сейчас не об этом, — фантом резко обернулся и подошел к Хаджару. Он взмахнул рукой и рядом с ними появилось два простых табурета.

Высокое Небо! Все же, какой силой должен был обладать Пепел, чтобы создать иллюзию, которая была способна влиять на реальность?

— Садись, юный воин. Пришло время мне выполнить свое предначертание и рассказать тебе старую легенду.

— А если я не захочу слушать?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 998**

— Слушай и запоминай, юный воин, ибо эта история так стара, что даже в стране Бессмертных не найдется ни одного Вечного, кто смог бы тебе её рассказать, — фантом шептал так, будто боялся, что-то кто их может подслушать.

Хаджар же слушал настолько внимательно, насколько только мог. Почему-то он ощущал, что его жизнь и тайна его рождения и появления в безымянном мире, как бы пафосно не звучало это словосочетание, была связана, некоим мистичным образом, с жизнью Горшечника.

— Это произошло после того, как Горшечник отправился в странствие на поиски силы, — начал свой рассказ фантом великого волшебника. — Горшечник посетил множество стран и королевств. Он был первым путешественником в этом мире. Еще до того, как люди впервые перебрались за океан, который оказался лишь рекой, еще до того, как небеса открыли им свои просторы и до того, как они поняли, что никто и никогда не сможет добраться до края этого мира, Горшечник уже странствовал.

Перед внутренним взором Хаджара проносились сцены, созданные его воображением. Как же давно все это происходило? И можно ли было такое количество времени считать простыми эпохами, в каждый из которой хранилось едва ли не по сорок тысяч лет.

— Мир был еще молод, юный воин. И боги ходили среди людей. И в те времена, Горшечник повстречал одного из таких богов. Он бродил, не зная цели и не видя смысла. Могучий, как сама вселенная и печальный, как её последний рассвет. И имя этому богу было…

— Дархан, — прошептал Хаджар.

Фантом только кивнул.

— Горшечник узнал в боге изгнанника, который сбежал от бога войны Дергера. А ведь именно этот бог забрал возлюбленную Горшечника к себе. Никто не верил юноше, лепившему горшки. Даже когда юноша стал мужчиной, а мужчина –старцем. Даже когда старец вновь обернулся юношей, а затем вновь мужчиной — ему никто не верил. Бог забрал обычную смертную? Что за глупости! Кричали ему вслед люди. Ведь у бога есть целый гарем из божественных прелестниц, зачем ему простая смертная.

Хаджар вспомнил эту часть легенды. По преданиям, которые в том или ином виде сохранились у всех народов, с какими только не контактировал Хаджар, Дергер украл возлюбленную Горшечника.

Он забрал её на Седьмое Небо и пытался добиться взаимности своих чувств. Но прекраснейшая из когда-либо живших женщин отвечала богу войны холодным презрением спокойной звезды. Они лишь тосковала и горевала по своему простому и невзрачному Горшечнику.

За это Дергер обратил её в камень и оставил вечность услаждать ему взор в виде статуи в саду.

— Но Дархан поверил Горшечнику. Он помнил, как его мастер отбыл в мир смертных и вернулся с девушкой такой красоты, что даже божественные прелестницы на её фоне выглядели простушками.

Хаджар видел женщин не из мира смертных. Дух Курхадана, сама Мэб в её истинном обличии, обе эти женщины были несравнимы ни с одной из смертных девушек.

Представить себе ту, что затмит Мэб или духа Курхадана? На это у Хаджара банально не хватало фантазии.

— Они сели вместе так же, как сейчас и мы с тобой, юный воин, — в разноцветных глазах волшебника промелькнули искры азарта и какой-то… игривости. — Они вели разговор. Дархан рассказывал, как бог Дергер приставил его стражником к прекрасной девушке. Как она боялся каждого шороха его доспехов и взгляда темных глаз. Но была единственной, кто не относился к нему как к вещи.

— Вещи? — удивился Хаджар. — но разве Дархан не был богом? Ну или чем-то похожим?

— Нельзя быть похожим на бога, юный воин, — покачал головой фантом. –можно либо им быть, либо не быть. Дархан, сражаясь с врагами Седьмого Неба, снискал себе славу бога, но оставался лишь созданными богами оружием. Игрушкой. Слугой или, даже, рабом. Но прекрасная девушка относился к нему не как к слуге, а как к другу.

Хаджар вспомнил Дархана, который «жил» внутри его души. Почему-то он с трудом представлял себе того, кто смог бы подружиться с Черным Генералом.

Хотя, возможно, ему было сложно это сделать по той причине, что первый из Дарханов собирался, в прямом смысле, сожрать его душу и захватить тело.

— От неё он впервые узнал, что такое человеческое тепло, — продолжил рассказ фантом великого волшебника. — Тепло не тела, но души. Она рассказывала ему истории, юный воин. Люди часто недооценивают силу и могущество историй. Истории… что делает нас теми, кто мы есть, как не то, что мы слышим в детстве из уст тех, кто вкладывает в наше будущее их прошлое? Слова, юный воин, вот единственное, что имеет силу в этом мире.

Хаджар посмотрел на лежащий у него на коленях меч. Может, в том, что говорил волшебник была мудрость, но настоящая сила…

И вновь в его ушах прозвенело эхо голоса Моргана.

Что же — над этим он задумается позже.

— Дархан слушал эти истории. Истории людей. Боги никогда ему ничего не рассказывали, юный воин. Первой, от которого он узнал прошлое, была простая человеческая смертная. Так давай же подумаем, кого встретил Горшечник? Бога, который был рабом среди других богов, или человека, которого наделили силой богов и сделали их рабом?

— Разве это так важно? — спросил Хаджар.

— Это важнее, чем все, что ты знал прежде, юный воин, — шепот волшебника стал еще тише. — Черный Генерал сражался за богов, а затем против них. Но когда он пошел войной против всего мира… зачем ему это было нужно, юный воин?

— Потому что он был и остается сумасшедшим ублюдком, который стремиться разрушить и уничтожить этот мир?

— Уничтожить мир? Но разве Дархан не принес людям знание пути развития? Разве не научил он их сражаться и становиться сильнее? Разве не показал им мудрость, сокрытую прежде на Седьмом Небе. Разве не указал им, на то, что истинная сила и свобода храниться внутри них самих? Разве не дал он им свободу выбора, а не слепое служение богам? Разве он станет уничтожать то, что создал своими кровью и потом?

— Откуда мне знать, — пожал плечами Хаджар. — ты мне обещал историю о Горшечнике, ман, а рассказываешь о Черном Генерале, который собирается сожрать мою душу, чтобы уничтожить все, что мне дорого. И, если честно, мне плевать, какие у него мотивы. Пока бьется мое сердце — он останется лишь запертым осколком души. Так что давай, лучше, перейдем к истории о Горшечнике.

Волшебник улыбнулся разноцветными глазами.

— Я уже рассказал тебе то, что должен был, юный воин, — порыв ветра превратил фантома в свет звезды, исчезающего среди трещин древней скалы. –лишь в историях ты найдешь ответы на свои вопросы, юный воин. Но в них же, ты найдешь и свой конец. Найдешь того, кто не был рожден.

Фантом исчез и Хаджар понял, что это навсегда.

Иллюзия, созданная странствующим волшебником исполнила свою цель.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 999**

Хаджар смотрел на Акену. Та сидела за столом и пила, кажется, уже пятую чарку крепленой браги на настойке столетнего корня Пьяного Папоротника. Хаджар не был уверен, что даже он, прошедший через десятки солдатских вечером у костра, осилил хотя бы три полновесные чарки.

Акена же поглядывала уже на седьмую.

Но Хаджар её понимал и уж конечно — не осуждал.

Плата за Вечно Падающее Копье оказалась воистину равноценной. Не просто «цвет глаз» и эфемерное «зеркало души», как именовал их Пепел, странствующий волшебник.

Нет, фантом древнего мага забрал у дочери правителя Дарнаса куда больше, чем россыпь изумрудов из радужки глаз. Он забрал её способность видеть.

И ладно если бы только реальный мир — слепота не была страшна для Адепта, который мог научиться «видеть» мир через потоки Реки Мира, а уж ощущать он мог бы его лучше, чем любой смертный.

Нет, Пепел забрал совсем иную способность видеть — видеть Реку Мира. Видеть звезды Духов в ней, видеть течение потоков энергии и мистерий.

Фактически, он лишил Акену возможности идти дальше по пути развития. Сделал её калекой в том смысл, в каком только можно было совершить подобное с адептом уровня Повелителя.

— Не могу… — снова прошептала принцесса. До этого она несколько минут сидела сосредоточенной, а затем расслабленно опустилась на спинку стула. –Не могу призвать королевства.

Хаджар промолчал.

Чтобы призвать королевство, пусть даже и стадии Баронства, нужно было не только чувствовать, но и видеть мистерии — направлять их, сливать с потоками энергии и… все это оставалось лишь вершиной айсберга. И даже этой самой верхушки, не говоря уже про основание, Акена была лишена.

— Возможно, существует какое-то лекарство, — попытался хоть как-то поддержать Хаджар.

Девушка лишь удрученно покачала головой.

Рядом с их столом стояла относительно непримечательная палка. Длинная деревянная жердь, выточенная из неизвестной Хаджару породы дерева. С одной стороны слегка утолщенная, а с другой — наоборот, остро заточенная и обожженная в костре.

По древку «копья» шла вязь таинственных символов и… все.

Никакой атрибутики, которая помогла бы безошибочно определить в артефакте грозное оружие. Никакого вмешательства в потоки энергии, никаких мистерий.

Просто обычное, словно мальчишкой из ветви дерева, выточенное копье. Такими не пользовались даже в племенах Карнака, не далеко ушедших от древних людей в плане развития технологий.

— Как думаешь, — внезапно протянула Акена. — отец знал, чем именно мне придется заплатить за это копье?

Хаджар хотел ответить «Нет». Хотел солгать, чтобы поддержать некогда ярко цветущую, а теперь буквально на глазах увядавшую принцессу.

Но он не мог себе этого позволить.

Знал ли Морган? Может и нет, но явно надеялся на нечто подобное. Старый интриган знал свое дело. Добиваться одного результата одним действием это дилетантские замашки. Морган никогда одним движением не переставлял только одной фигуры. Каждый его шаг менял положение сразу нескольких позиций на доске.

Акена, видя замешательство собеседника, прошептала достаточно грязное ругательство, а затем опрокинула в себя очередную чарку.

— Девушка, — она помахала рукой проходящий мимо официантке. — Принести еще такой же… кувшина четыре.

— Конечно, миледи, — расплылась в реверансе пышная, но очень миловидная, девчушка лет шестнадцати.

На неё заглядывались все, без исключения, наемники в таверне «Дикого Лебедя». Признаться, Хаджар и сам, порой, ловил себя на определенных мыслях в её отношении.

Интересно, знала ли она, что уже два часа обслуживает столик, за которым сидели Акена — принцесса Дарнаса и Хаджар Дархан, тот, кто победитель генерала мертвой армии — Дерека Степного.

Вероятнее всего — нет.

Впрочем, как и все остальные присутствующие в этот вечер в таверне.

После того, как Пепел исчез, а Акена вышла из «саркофага», то она находилась в таком состоянии, что отправляться с ней на «Воздушный Змей», чтобы уже через несколько часов оказаться в Даанатане было бы самоубийственной затеей.

Хаджар, подхватив потерявшую сознание Акену (которая, несмотря на полную отключку, не выпустила из рук копье), отправился с ней в непродолжительное путешествие, закончившиеся в провинции неподалеку от столицы.

Используя «Путь Среди Облаков» отсюда они могли бы добраться до Даанатана за полчаса или около того.

Но Акене в данный момент нужно было совсем другое…

Сидя на первом этаже простецкой, даже дешевой таверны, Акена неустанно вливала в себя брагу. Может хотела забыться. Может наоборот — пыталась убедить себя в том, что она справиться. В том, что живут же слепые среди смертных и ничего — выживают, но…

Адепт стремился жить. Он не хотел выживать. Жить — с большой буквы, ярко, сильно, широко шагая. Не приспосабливаясь, а самостоятельно прокладывая себе путь вперед.

Пепел забрал все это у Акены.

Вместе с цветом глаз, зеркалом души, он забрал её путь развития –способность идти по нему.

Официантка принесла кувшины.

— Ты ведь… умеешь играть… на Ронг’Жа, да? — после девятой чарки (без всякой закуски) алкоголь все же смог пробиться через нервы Акены и добраться до её разума.

Взгляд бесцветных глаз поплыл куда-то в сторону, зрачки заблестели, щеки стали пунцовыми, а сама принцесса с трудом связывала несколько слов воедино.

— Умею, — кивнул Хаджар. Все это время он делал вид, что пьет ничуть не менее рьяно, чем Акена. Человеку, который хотел напиться с горя, всегда в первую очередь требовался тот, кто был готов вместе отправиться в алкогольное путешествие.

Но в данный момент, волей судьбы или случая, Хаджар не мог себе позволить лишиться ясности разума.

На него, из-за столика в отдаленном углу таверны, смотрел человек в сером плаще и остроконечной шляпе, чем-то напоминающую ту, что носили охотники за сокровищами, путешествующие по границам Чужих Земель.

— Сыграй мне… что-нибудь… Хаджар, — попросила принцесса. — Что-нибудь… чтобы я обо всем… забыла.

Акена даже не подозревала, насколько сложна была её просьба для Хаджара. С того самого момента, как он принял метку духа меча, то практически никогда больше не прикасался к Ронг’Жа.

Прошло уже так много лет…

Нет, сейчас, после воссоединения души, Хаджар знал, что сможет сыграть. Но все же, сама мысль о том, чтобы взять в руки лоно инструмента, вызывала у него ту же нервную оторопь, что у девственника мысль о лоно лежащей рядом с ним, готовой на все, девушки.

— Как пожелаете, моя принцесса.

— Я ведь… уже… говорила тебе…

Акена не смогла закончить фразы. Просто не хватило сил.

Неопределенно помахав рукой, она в ожидании уставилась на Хаджара. Тот достал из пространственного артефакта старенький, покрытый трещинами, музыкальный инструмент.

Бережно взяв его в руки, он подтянул колки, провел пальцами по струнам и слегка прикрыл глаза от наслаждения разлившимся по воздуху звуками музыки.

Только сейчас он понял, как сильно ему этого не хватало.

Не хватило музыки.

Он заиграл.

Он заиграл, а люди вокруг все стихали и стихали, пока двухэтажная таверна не погрузилась в тишину. Смолкли разговоры контрабандистов, шутки наемников утихли, замолчали путешественники, перестали галдеть юные армейцы и успокоились обычные посетители таверны.

Замерли официантки. Многие встали прямо на ходу — с подносами на плечах и фартуком в руке, которыми били по ладоням тех, кто тянулся к их корме.

Хаджар играл старую песню, которую услышал еще очень давно.

Она рассказывала о человеке, продавшим свою душу Князю Демонов ради того, чтобы вернуть свою любимую с того света. И Князь Демонов сказал ему –"иди«. И человек пошел.

Но вернулся уже не он. Вернулся демон.

И Князь спросил у своего демона — „где же твоя возлюбленная?“.

И демон ответил ему — „демоны не могут любить, мой князь, она мне больше не нужна“

Князь засмеялся и взял человека в слуги в свой замок.

Старая, грустная песня о том, что любовь проходит и… что нельзя заключать сделку, если не знаешь, какую цену придется заплатить.

Акена уснула.

Слезы катились по её щекам.

Хаджар посмотрел на них и у него защемило сердце.

Если у простого человека слезы прозрачные, то у того, у кого забрали „зеркало души“, они были…

По щекам Акены падали бусинки изумрудно-зеленого света.

— Хорошая песня, брат мой, — на стол, рядом с Хаджаром, рухнул тяжелый медальон, в котором на фоне лунного месяца расправил крылья ворон. — Давно не виделись.

Рядом с Хаджаром опустился Крыло Ворона.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1000**

Перед Хаджаром сидел человек, которого тот раньше считал едва ли не богом. Когда-то давно, в секте Черных Врат, с которой началось путешествие бывшего принца по этому огромному, безымянному миру, он встретил воина.

Взмахом меча, казалось, тот может уничтожить Черные Горы Балиума, превратив их в безжизненную равнину. Его возраст исчислялся тысячами лет и смертные казались для него лишь игрушками для удовлетворения сиюминутных желаний.

Как и в ту ночь, он был одет в серый плащ и широкополую шляпу. Лицо его скрывала маска, но на этот раз несколько иная. Закрывая лишь правую половину лица, она обнажала целиком левую, давая увидеть сияющий синий глаз.

Явно нечеловеческий, он словно светился изнутри.

С массивным, гулким эхом, Крыло Ворона приставил к столу свой тяжелый, двуручный меч, рукоять которого была выкована в форме когтями сжавшего гарду ворона.

— А ведь я с трудом поверил, когда до меня дошли слухи о том, что наш новый брат — тот самый смертный, которого я меньше, чем пятнадцать лет назад встретил в забытом богами и демонами, Балуиме.

Манера речи бывшего Рыцаря Духа, ныне — Повелителя, тоже изменилась. Хотя, возможно, он относился к тому типу людей, которые разговаривали надменно лишь теми, кто стоял ниже их по лестнице.

И не важно — социальной или пути развития.

— Как ты меня нашел? — с нажимом спросил Хаджар.

Крыло Ворона, как и Эон Мракс, с которым Хаджар бился в приграничье, беспардонно схватил со стола чужой кувшин браги (благо Акене уже было все равно) и, выплеснув содержимое из чарки принцессы, наполнил её заново и залпом осушил.

Прокряхтев что-то, он поднес ладонь к носу и шумно втянул воздух.

— Сильная вещь, — сипло произнес он. — никогда не любил алкоголь, –поискав глазами официантку, он призывно помахал ей рукой. Когда девушка подошла, то Крыло заказал один чайник с цветочно-травяным чаем.

Хаджар, в это время, вспоминал слова Эона Мракса. Тот говорил, что Орден Ворона делиться на семь кругов. Крыло Ворона, достигнув ступени Повелителя, находился в третьем кругу.

И это говорило Хаджару… ровным счетом — ничего.

Как он сам, как и Акена, да как и большинство адептов в помещении, крыло скрывал свою истинную ауру и мощь. Так что незаметно определить, насколько сильным Повелителем он был — не представлялось возможным.

В данный момент, если наивно верить тому, что выставлял на показ Крыло, перед Хаджаром сидел средненький Небесный Солдат, которого даже в легион больше, чем рядовым никто бы не взял.

— Повторюсь — как ты меня нашел?

Крыло Ворона, кинув быстрый взгляд на приставленное к столу копье, повернулся обратно к Хаджару.

— Ты его не трогал? — спросил он.

— Что?

— Вечно Падающее Копье — ты его не трогал?

— Нет, — на автомате выпалил слегка опешивший Хаджар.

Крыло Ворона выдохнул с явным облегчением.

— Это хорошо… очень хорошо… — отпив принесенного чаю, последователь ордена фанатиков Черного Генерала, откинулся на спинку и слегка подул на пар, исходящий с поверхности чая. — Только тот, кто по праву взял копье, может к нему прикоснуться… либо тот, кому взявший передаст это право. И почему-то я знаю, кому принцесса его передаст.

Хаджар молча смотрел на спокойно попивающего чай Крыло Ворона. Либо Хаджар откровенно не понимал, что происходит, либо секреты Моргана были таковыми лишь для него одного.

— Откуда ты…

— Слухи расходятся быстро, брат мой, — перебил Крыло. — Быстрее чем пожар в сухом лесу. О том, что секта Лунного Света пала — знают уже все Семь Империй и, скорее всего, даже за их пределами… Остальное не составляет труда — по слухам секту развалил мечник, одолевший Дерека Степного. О том, что это был ты — знает весь наш Орден… как и вся столица. Теперь я вижу тебя здесь. С кем-то, кто очень подходит под описание принцессы, с чем-то, что он подходит под описание одного копья из легенд о народе Фае.

Хаджар закрыл рот.

Со слов Крыла Ворона все действительно выглядело очень логично, стройно и понятно. Спорить с такой выкладкой было бесполезно.

Но если догадался Крыло Ворона, то догадались и остальные… И этот его намек о том, что о падении секты теперь знают не только в Семи Империях, но и за их границами. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, о ком именно говорил Крыло Ворона.

Но если Страна Драконов всегда знала о том, что где-то в подчиненной им империи хранится оружие, способное, возможно, навредить их собственному правителю, то почему…

Ах да — заклинание Пепла.

Скорее всего древний волшебник уже в те времена был достаточно силен, чтобы считать правителей местного региона не более, чем летающими змеями.

Получается, Морган хотел заполучить копье не только для противодействия Ласкану, но и… или вообще — «нестолько» к противодействию Ласкану, сколько для того, чтобы иметь аргумент при диалоге с драконами?

Проклятые интриги…

— И все же — как ты меня нашел?

Крыло Ворона только улыбнулся. Учитывая, что часть его лица скрывала блестящая сталью маска, выглядело это несколько жутковато.

Даже для Хаджара.

— Что бы ты не думал, Хаджар, я тебе не враг. Ни я, ни кто-либо другой из нашего Ордена.

— Да? — Хаджар в наигранном удивлении приподнял правую бровь. — Именно поэтому двое из вашего числа пытались отправить меня к праотцам?

— Простая конкуренция, — пожал плечами Крыло Ворона. — Вы схлестнулись в честных дуэлях, Хаджар. Из обеих ты вышел победителем. Орден принимает и уважает силу.

— Но при этом ты говоришь, что мы не враги?

Крыло вздохнул, налил вторую пиалу и протянул Хаджару. Тот отказался от чая. Сейчас ему, почему-то, действительно захотелось выпить.

— Будь все иначе, брат мой, то ты видел бы здесь не только меня, но и боевую группу из первого круга Ордена, — Хаджар уже собирался что-то сказать, как Крыло Ворона поднял руку. — Я еще не договорил, Хаджар. Мы можем выйти с тобой во двор, чтобы ты убедился в моей силе. Но, боюсь, этого не переживет ни эта таверна, ни принцесса, ни, возможно, даже ты.

— Уже двое из числа Ордена Ворона угрожали мне подобным. И знаешь, что с ними произошло?

— Знаю, — Крыло спокойно парировал плоский намек. — Хаджар, пойми, для меня не предоставляет труда войти в Запретный Город и выйти из него. Любой Великий Герой, кроме этого, странного лучника, не представит для меня никакой помехи. И я нахожусь лишь в третьем круге. Любой, кто находиться во втором — уничтожит десяток таких, как я. О силе тех, кто находиться в первом, я даже не берусь судить. Но, увидев однажды истинную мощь моего Учителя, могу предположить, что при желании они уничтожили бы Семи Империй.

— Ты ведь понимаешь, что в это тяжело поверить, да?

Крыло Ворона отхлебнул еще немного чая, а затем, поставив пиалу на стол, повернулся к Хаджару.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Serdce-Drakona/

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/)**